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Cooperatives  and  other  forms  of  farmer  controlled  businesses  (FCBs)  are  major  players  in  a 
number of New Zealand’s agricultural sectors, and together account for a significant share of New 
Zealand’s  economic  activity.  The  New  Zealand Ministry  of  Agriculture  and  Forestry  (MAF)  has 
commissioned the New Zealand  Institute  for  the Study of Competition and Regulation (ISCR)  to 
examine  the  role  and  significance  of  cooperatives  in  New  Zealand  agriculture.  The  inquiry  is 
intended  to  inform  consideration  by MAF  of  public  policy  issues  that  either  currently,  or might, 
confront New Zealand’s important agricultural sector. 
1.2  Agricultural Sub­Sectors Considered 
The main  agricultural  sub­sectors  for  this  analysis  are  taken  to  be  dairy,  beef  and  lamb,  wool, 
fishing, horticulture and  forestry. Other agricultural  sub­sectors considered  include  rural  supplies 
and  fertiliser  production/importation.  Attention  focuses  on  the major  organisations  in  each  sub­ 
sector  that  are  clearly  cooperative  in  character,  not  least  because  of  difficulties  in  identifying 
cooperative organisations in New Zealand. 
1.3  Cooperative Definition 
A  functional definition of  cooperatives  is developed and adopted  in  this  report.  In particular, we 
define a cooperative as follows: 
A  cooperative  is  an  organisation  in  which  those  who  transact  with  (i.e.  “patronise”)  the 
organisation also own and formally control  the organisation, and derive significant benefits 




purchasing  fertiliser  from  a  cooperative  agri­chemicals  company.  This  definition  is  sufficiently 
broad as  to encompass agricultural bargaining, processing, marketing,  supply and  lobbying  (i.e. 
industry  representation)  cooperatives.  It  includes  both  traditional  cooperative  organisations,  and 
the many  variations  that  have  evolved  from  this model,  such  as  the  so­called  new  generation 




supplier  cooperatives,  in  terms  of  the  degree  to  which  the  organisation’s  owners  derive  their 
returns  via  patronage  rather  than  investment.  It  also  distinguishes  cooperatives  from  FCBs,  in 
which  farmers own and control  the business, but derive  their  returns via  their  investment  in  the 
business rather  than  from their patronage, even where  their patronage of  the business might be 
significant. Hence, agricultural cooperatives represent a subset of FCBs. 








types  of  organisation  arise  as  responses  to  particular  economic  challenges  is  briefly  traversed, 
drawing on new institutional economics and one of its major limbs, transaction cost economics. 
In  short,  various  types  of  institutions  –  ranging  from  spot  markets  through  organisational 








IOFs  in  certain  sectors  requires  that  they  better  resolve  such  problems  after  also  taking  into 
account  the  relative  costs  of  cooperative  and  investor  ownership. One  organisational  form may 
succeed at the expense of another where its structure offers competitive advantages. Of course, 
certain organisational forms may also come to dominate others due to obstacles to organisational 






1)  Are  there  natural  reasons  why  farmers  opt  for  cooperative  ownership  of  certain 
activities,  and  does  any  such  inclination  give  rise  to  desirable  or  undesirable 
consequences that deserve to be encouraged or restrained?; and 
2)  Are  there  artificial  reasons  for  cooperatives  being  under­  or  over­represented  in New 
Zealand’s agricultural  sub­sectors, and does  this give  rise  to desirable or undesirable 
consequences that can be efficiently addressed by policy? 
In  each  case  the  relevant  policy  questions  must  take  into  account  other  features  of  industry 
structure,  such  as  the  existence  of  competing  cooperatives  and/or  IOFs  (locally  and 
internationally), and more generally  the global  competitive environment  in which New Zealand’s 
agricultural producers operate. 
The  policy  conclusions  drawn  under  each  of  these  two  heads  may  be  markedly  different, 
depending on the circumstances. If farmers are naturally inclined to opt for cooperative ownership, 
and such ownership is desirable, then the policy prescription could be either neutral (do nothing) or 
encouraging.  If  such  ownership  is  undesirable,  the  questions  then  become  whether  alternative 
organisational  forms  are  superior,  are  there  means  by  which  to  influence  farmers’  choice  of 





type  or  activities),  subsidies,  or  access  to  markets.  Some  such  reasons  may  be  simpler  for 
policymakers to address than any natural farmer inclination to organise cooperatively, since policy 
distortions that have been created can also be removed. Once again, however, regard should be 




The  particular  policy  question  dimensions  to  be  considered  relate  to  whether  the  adoption  of 












The  report  is  structured as  follows, with policy  implications discussed at  the conclusion of each 
section: 
1)  Section  2  develops  our  definition  of  a  cooperative,  considering  also  cooperative 
principles,  and  legal  and  functional  definitions.  Common  features  of  traditional 








2)  Section  3  sets  out  the  analytical  framework  for  assessing  how and  why  cooperatives 
might come to dominate, or simply coexist with, other organisational forms (in particular, 
IOFs)  in agriculture.  In particular, a model  is presented showing how certain  types of 
organisation can come to better balance the costs of market contracting and ownership 
than do others. The common arguments for cooperative formation are presented, as is a 
model  of  cooperative  evolution.  Contemporary  factors  either  encouraging  or 







in  quantitative  terms,  providing  estimates  of  the  market  share  of  cooperatives  in  a 
sample  of  significant  agricultural  sub­sectors.  These  market  share  estimates  are 










relative  to  that  in  other  jurisdictions.  Cooperative  legislation  is  flexible,  less  tied  to 








constraints on  their ability  to  raise capital, and  therefore  to grow  and  integrate  further 
along  the  supply  chain.  The  use  of  joint  ventures  and  strategic  alliances  between 
cooperatives  and  IOFs  are  examples  of  some  of  the  strategies  also  used  by 
cooperatives to compensate for any constraints arising under the cooperative model. 
3)  Neither  cooperatives  nor  IOFs  are  uniformly  superior  organisational  forms  in  all 
industries. Certainly  the  research  available  on  cooperatives  does  not  find  them  to  be 
uniformly inferior to IOFs, despite common findings that they confront certain constraints 
not shared with certain types of IOF (i.e. those with listed shares), such as constraints in 
raising capital. While cooperative governance  is  sometimes predicted  to be  inferior  to 
that  of  listed  IOFs,  evidence  exists  that  cooperatives  enjoy  certain  governance 
advantages  relative  to  IOFs  that allow  them  to adopt alternative methods of  resolving 
governance  issues  common  to  all  organisations  in  which  there  is  a  separation  of 
ownership and control. 
4)  Cooperatives  tend  to  arise  more  naturally  where  multiple,  small  and  competing 
producers  of  a  product  face  market  power  due  to  industry  concentration  further 
downstream  in  their  supply chain, particularly where  product perishability exacerbates 
their  exposure  to  such  market  power.  Additionally,  what  is  required  for  cooperative 
development  is  a  strong  homogeneity  of  interest  among  cooperative  owner­patrons, 





owned  and  operated  farms,  where  there  are  economies  of  scale  in  downstream 
processing, marketing, transportation and/or distribution. However, they do not uniformly 
arise in agriculture. Certain sectors, such as forestry and fishing, exhibit counter­veiling 
market  power  on  the  part  of  producers. Others,  such  as  wool  and many  horticultural 
sectors,  involve  considerable  product  heterogeneity  which  can  create  conflicts  of 
interests among suppliers that raise the costs of cooperative ownership. 
6)  Moreover,  even  where  the  features  facilitating  cooperative  development  are  present, 
this  does  not  preclude  the  coexistence  of  cooperatives  and  other  (such  as  IOF) 
organisational  forms.  In  fact,  some  models  of  cooperative  evolution  predict  that 
cooperatives  will  arise  as  a  competitive  discipline  on  IOFs,  wresting  some  of  their 





Zealand  agricultural  sectors,  cooperatives  are  dominant  in  some  sectors  where 
evidence  suggests  they  are  also  dominant  overseas.  The  dairy  sector  is  a  notable 
example.  In  some  sectors  cooperatives  are  more  dominant  that  in  overseas 
jurisdictions, such as in meat processing and fertiliser production. In the former case this 
may be a reflection of policy preferences in the 1980s. But it may also simply reflect the 
additional  drivers  for  cooperative  formation  faced  by  New  Zealand  farmers  who  are 




may  be  partly  a  consequence  of  repeated  deregulation,  and  possibly  represents  a 
transitional arrangement. In fishing this is more likely due to the property rights solution 
offered by the Quota Management System (QMS) to the “commons” problem that often 
plagues  fisheries.  In  the  forestry  sector  it  possibly  reflects  the  considerable 
heterogeneity arising among growers and processors, and between different classes of 
growers,  and  different  classes  of  processor.  In  all  such  cases  cooperatives  are 
represented  in  activities  at  the  margin  of  each  sector,  such  as  in  property  right 
protection and enhancement in fishing, quality marking in the apple sector, and forestry 
research. 
9)  Finally,  there  is no obvious association evident between performance and cooperative 










century.  Friendly  societies  emerged  Britain  among  working  class  groups  wanting  to  protect 
themselves  against  life’s  hazards  through mutual  insurance,  numbering  over  a million  by  1834. 
They were seen as a self­help movement, being a response to the insecurities of reliance on wage 




the  same  limited  liability  that  joint  stock companies – which  had  only  become available without 
special  legislation from 1844 – had achieved  in 1855. Agricultural cooperatives developed much 
later.  Cooperatives  in  the  British  colonies  flowed  from  these  developments,  but  independently 
evolved  elsewhere.  For  example,  housing  cooperatives  flourished  in  Norway  and  Sweden, 
cooperative banks and mutual insurers in Germany, and agricultural cooperatives in Denmark. 
2.1.2  Rochdale Principles 




























In  the  main  these  principles,  like  the  Rochdale  principles,  are  self­explanatory.  The  third  ICA 
principle  means  that  members  contribute  and  democratically  control  the  cooperative’s  capital. 












Economic activities organised according  to principles such as  these  tend  to differ markedly from 
investor ownership by virtue of democratic  control  (instead of voting  rights being proportional  to 














are  also  patrons  of  the  organisation  deriving  benefits  from  membership  in  proportion  to  their 
patronage, although this is made explicit in the third ICA cooperative principle. 
A less political and more functional, though still very broad, definition of a cooperative is provided 
in  USDA  (1997):  “a  business  owned  and  democratically  controlled  by  the  people  who  use  its 
services  and  whose  benefits  are  derived  and  distributed  equitably  on  the  basis  of  use.”  In  this 
definition it is made clearer that cooperative members derive benefit from their membership as a 
function of the extent to which they patronise the organisation. 






A  cooperative  is  an  organisation  in  which  those  who  transact  with  (i.e.  “patronise”)  the 
organisation also own and formally control  the organisation, and derive significant benefits 
from  those  transactions  over  and  above  any  financial  returns  they  derive  from  their 
investment in the organisation. 
This  definition  captures  the  patronage­based  returns  aspect  that  appears  to  distinguish 
cooperatives  from  other  forms  of  organisation.  We  distinguish  formal  control  –  or  the  right  to 
control – from effective control, which can lie with others, to recognise that when organisations are 




one­member­one­vote,  one­share­one­vote,  voting  proportional  to  patronage,  or  some  other 
variation.  For  clarity,  while  preserving  generality,  we  allow  for  cooperatives  to  distribute 
investment­based  returns  to  their  members  (we  shall  see  this  is  a  hallmark  of  NGCs),  but 
emphasise  that  they  must  also  derive  at  least  a  significant  part  of  their  total  return  from  the 
organisation  by  way  of  patronage  returns.  It  is  this  latter  feature  that  particularly  distinguishes 
cooperatives from IOFs, in which returns are distributed in accordance with investment only. While 
IOF owners might also patronise  the  firm  – e.g. by working  for  it,  selling  it  inputs, or buying  its 
outputs – these types of return do not provide an impetus for ownership. 
It  should  be  noted  that  this  functional  cooperative  definition  makes  no  assumption  as  to  the 
cooperative’s  legal form.  It could be equally satisfied using a standard company  that  is operated 
cooperatively,  or  through  some  specific  cooperative  legal  form. The  distinguishing  features  of  a 
cooperative  are  patron  ownership  and  returns  based more  on  patronage  than  from  investment. 
Under this approach many electricity distribution companies in New Zealand can be classified as 









Recognising  that cooperative activities can exist  regardless of  their particular  legal form, in New 





as  a  comment  on  the  application  of  international  financial  reporting  standards  (IFRS)  to 
cooperatives. We also briefly  touch on  the application of  securities  laws  to cooperatives  in New 






1)  Co­operative  companies  –  35  members,  including  New  Zealand’s  largest  company, 
dairy processor and marketer, Fonterra Co­operative Group Limited; 




4)  one  each  are  registered  under  the  Incorporated Societies  Act  1908  (pipfruit  growers’ 
association,  Pipfruit  New  Zealand  Inc.)  and  the  Mutual  Insurance  Act  1955  (rural 
financial services provider, Farmers’ Mutual Group). 
Co­operative Companies Act 1996 











(c)  Processing  or  marketing  goods  or  services,  or  both,  supplied  or  provided  by  its 
shareholders: 
(d)  Processing  or  marketing  goods  or  services,  or  both,  supplied  or  provided  by  the 
shareholders of its holding company: 
(e)  Entering into any other commercial transaction with the shareholders of the company: 
(f)  Entering  into  any  other  commercial  transaction  with  the  shareholders  of  its  holding 
company: 
(g)  Supplying or providing goods or services, or both, that are ancillary to, or that otherwise 





“(a)  Supplies  or  provides  goods  or  services  to  the  company  or,  having  ceased  to  provide 
goods or services to the company, is, in the reasonable opinion of the directors of the 
company, likely to resume doing so: 









it  is  also  registered  under  the  Co­operative  Companies  Act,  but  a  co­operative  company  so 
registered is not obliged to use that term. Such a registration allows the co­operative company to 
have shares with a nominal value, and to issue (including from reserves), or accept surrender of, 
shares  at  that  nominal  value  –  features  not  provided  for  under  the  Companies  Act.  Special 
provisions  are  made  enabling  shareholders  to  seek  to  surrender  their  co­operative  company 
shares – including a right to surrender where they cease to be a transacting shareholder during a 
specified period, or  lose  their capacity  to be a  transacting shareholder. A co­operative company 
can also seek the surrender of a shareholder’s shares in certain circumstances, and hold shares 





its  constitution  provides  otherwise, which  reverses  the Companies Act  provision  that  requires  a 
board resolution for shareholder discounts to be offered on the company’s goods or services. 








The  Industrial and Provident Societies Act also enables  the  formation of an organisation  for  the 
mutual  benefit  of  its members,  where  they  carry  on  an  industry,  business  or  trade  (other  than 
banking). In contrast to the Co­operative Companies Act, which is silent on cooperative purposes, 
the primary purpose of an IPS must not be for the profit of its members, although an IPS can still 
make  distributions  to  its members  (generally  related  to  their  participation  in  the  society).  Also, 
under a 1939 amendment to the act, and IPS must be either “a bona fide co­operative society”, a 
society where its activity “will improve the conditions of living or the social well being of members 
of  the working  classes”,  or  be  for  “community  benefit”.  Voting  rights  in  IPSs  are  generally  one­ 
member­one­vote, which  is a  restriction not apparently  shared with co­operative companies. An 
IPS  thus  has  many  of  the  characteristics  of  a  co­operative  company,  but  faces  additional 
requirements and constraints. 5 
Cooperative and IPS Taxation 
In  terms  of  taxation,  co­operative  companies  and  IPSs  enjoy  no  preferential  treatment vis­à­vis 
ordinary  companies.  Income  from  members  and  non­members  is  treated  as  the  cooperative’s 




IPSs  suffer  an  apparent  disadvantage  in  this  regard, but  given  their  not­for­profit  constraint  this 
should not prove a disadvantage in practise. 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
One  issue  deserves  special mention  in  the  New  Zealand  context,  being  the  country’s move  to 
adopt IFRS by 1 January 2007. New Zealand’s Co­operative Companies Act provides for owner­ 




the  strength  of  their  cash  flows  and  expected  share  surrenders  –  it  does  alter  its  legal  form 
(affecting, for example, how the solvency  test under  the Companies Act 1993  is applied,  raising 
liability issues for cooperative directors). It should be pointed out that even the shareholders of an 
IOF  can  discretionarily  redeem  their  equity  capital  simply  by  liquidating  their  company,  so  the 






possibly warranting changes  to  IFRS, or  to New Zealand companies and other  relevant  laws  to 
modify their application in the light of the current IFRS implications. 
Securities Law 
Since  cooperatives  issue  financial  securities,  such  as  shares  and  debt,  they must  comply  with 
relevant securities legislation. In recognition  that investment in cooperatives  is often incidental to 
the  primary motivation  for  owner­patrons  to  join  a  cooperative  –  to  benefit  from  the  services  it 
offers  –  cooperatives  enjoy  certain  exemptions  from  securities  law  requirements. 6  These  are 
mainly aimed at  reducing cooperatives’  costs of  complying with securities  law  requirements,  for 
example  enabling  the  issuance  of  “evergreen”  prospectuses. Where  cooperatives  issue  debt  or 
other securities that are listed on New Zealand’s dominant, regulated stock exchange, NZX, they 
must  also  comply  with  additional  securities  law  requirements,  such  as  continuous  disclosure 
requirements and restrictions on insider trading. 
New Zealand Horticulture Export Authority Act 1987 
This  legislation  creates  a  form  of  de  facto  producer  marketing  board  structure  for  horticulture 
exporters. It imposes an export licensing scheme in the event that specified government ministers 
determine  that  this would be  in  the  interests of  the export marketing of a particular horticultural 
product, should the producers of that product seek such a determination. If horticultural products 
become prescribed under the Act, then their exporters must be licensed, and (among other things) 
the  Horticulture  Export  Authority  (HEA)  works  with  industry  to  develop  an  export  marketing 
strategy  to  which  all  licensed  exporters  must  comply  (subject  to  possible  exemptions).  The 
Authority’s  primary  function  under  the  Act  is  to  promote  the  effective  export  marketing  of 
horticultural products. Given its coordinating functions, ability to  levy producers, and governance 
mainly by industry, the HEA can be construed as a form of marketing cooperative, albeit potentially 
imposed  rather  than  voluntary  (since  consent  is  not  required  of  all  industry members  before  a 
horticultural product can be prescribed). As such, it either competes with or displaces cooperative 









Similar  to  the  HEA  legislation,  this  Act  provides  a  means  of  coordinating  industry  activities  in 
specified  spheres,  as  might  a  cooperative  (if  it  could  be  formed).  It  is  intended  to  allow  the 
imposition of levies to finance “industry good” activities for which voluntary funding would lead to a 
“free rider” problem (i.e. which assumes an ownership solution, such as through the formation of 
an  IOF  or  cooperative,  would  not  suffice).  Unlike  the  HEA  legislation  a  referendum  of  affected 
parties is required, in which at least half of those affected must favour the imposition of a levy for 
the relevant activities. To a lesser degree than the HEA legislation – but potentially across a wider 
range  of  sectors  (i.e.  other  than  just  horticulture)  –  this  legislation  can  also  compete  with  or 
displace  cooperative  organisations,  discouraging  their  formation.  Alternatively,  it  facilitates  the 
development  of  a  cooperative­like  solution,  at  least  in  the  relevant  activities, where  cooperative 
formation is infeasible. 
2.3.2  Other Jurisdictions 
Cooperative  laws  from  a  sample  of  other  jurisdictions  reveal  many  similarities,  and  some 
differences,  with  New  Zealand  cooperative  law. We  have  focused  on  a  selection  of  countries 
sharing New Zealand’s English law origin (Australia, Canada, South Africa, UK and the US), that 




legislation  for  cooperatives  operating  across  states  or  provinces  with  state­  or  province­level 
cooperative legislation for those operating within a state or province. In the US the 1922 Capper­ 
Volstead Act  facilitated cooperative development, allowing cooperative members  to act  together 
without falling foul of anti­trust legislation, provided they do not act anti­competitively. 
Some  countries  have  cooperative  legislation  only  for  certain  cooperative  types.  Spain,  for 
example, has legislation enabling worker cooperatives, in which the cooperative owners patronise 
the  cooperative  by  providing  their  labour  services.  Its  constitution  requires  public  authorities  to 
encourage  cooperatives  and  promote  them  through  local  legislation.  Curiously,  the  country  in 
which cooperatives, and agricultural cooperatives in particular, are dominant – Denmark – has no 
specific  cooperative  legislation.  It  relies  instead  on  Denmark’s  constitutional  freedom  of 
association  to enable cooperative  formation. The UK enables cooperatives  through  its  Industrial 
and Provident Societies Act 1965.
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As  in  New  Zealand,  many  jurisdictions  tax  cooperative  returns  at  the  member  level  only, 
eliminating  the  double  taxation  of  cooperative  income  that  would  arise  with  cooperative­  and 
member­level taxation of that income. In countries such as Argentina and Italy this is achieved by 
exempting  cooperatives  from  taxation.  In  others,  like  the  US,  as  in  New  Zealand,  cooperative 
rebates are taxed in the hands of their recipients and are a deductible expense to the cooperative. 
Unlike in New Zealand (and Australia, the UK and South Africa), where ordinary companies can 
use  dividend  imputation  to  eliminate  the  double  taxation  of  company  income  in  the  hands  of 
shareholders, US companies do not have access  to a general  imputation scheme meaning  that 
US cooperatives may enjoy a tax benefit relative to US IOFs. Other countries, such as Denmark 
and Germany  (agricultural  cooperatives)  and Germany  (worker  cooperatives)  apply  a  lower  tax 
rate  to  certain  cooperatives  than  that  applicable  to  ordinary  corporations,  or  other  forms  of 
cooperative. 
Cooperative Definition and Use of the Term “Cooperative” 
Cooperatives  are  defined  in  various  ways  depending  on  the  relevant  jurisdiction.  Many  have 
adopted cooperative principles as a basis for their definition, with countries such as Canada and 






Unlike  New  Zealand  cooperative  legislation, many  jurisdictions  impose  the  requirement  of  one­ 
member­one­vote,  ruling  out  other  voting  schemes  (e.g.  voting  rights  also  being  affected  by 
member investment or patronage levels). This is the case in Australia, Canada, South Africa and 
the UK, and also in Argentina, Germany and Spain (worker cooperatives). Some countries, such 




no  shareholder  may  own  more  than  20%  of  issued  shares  (Australia).  Such  limitations  –  not 
required  under  New  Zealand  cooperative  law  –  favour  traditional  cooperative  forms  over more 
recent variants. 
Like  New  Zealand,  however, many  jurisdictions  allow  cooperatives  to  issue  equity  securities  to 





that  in other  jurisdictions, albeit with  less  reference  to cooperative principles  than  in many other 
countries.  Cooperatives  –  like  IPSs  –  are  permitted  and  facilitated,  but  face  no  particular 
preferences relative to other organisational forms, either in policy or taxation terms. 7  Indeed, New 
Zealand  cooperatives  do  not  enjoy  access  to  subsidies  and  other  assistance  that  their 
counterparts  enjoy  in  countries  such  as Canada  and  the US,  but  face  comparable  treatment  to 






Chaddad  and  Cook  (2002)  present  an  ownership  rights  typology  of  cooperatives,  with  the 
traditional  cooperative  at  one  extreme,  the  IOF  at  the  other,  and  five  intermediate  cooperative 
types in between. One of these variants, the NGC, is discussed in Section 2.5, and the remaining 




















by  supplying  it  with  inputs,  such  as  milk  from  dairy  farms,  or  labour  services  in  worker 
cooperatives,  or  by  buying  its  outputs,  such  as  fertiliser  from  an  agri­chemicals  cooperative. 
Following the property rights approach of Grossman and Hart (1986), ownership is taken to mean 
residual  rights of  control, or  the ability  to determine how  the organisation  is  to operate when  its 
various contracts do not completely specify what it must do in each state of the world (i.e. where 
contracts are incomplete). 
This suggested  feature of  traditional cooperatives in practice means  that  the right  to vote for the 
cooperative’s  directors,  even  to  be  a  director,  and  to  vote  on major  cooperative  resolutions  at 
shareholder  meetings,  can  only  be  held  by  owners  who  patronise  the  cooperative.  Moreover, 




An  important  implication  of  this  feature  is  that  traditional  cooperatives  traditionally  have 
constrained  access  to  equity  capital,  being  able  to  raise  it  only  from  owner­patrons.  Capital  is 
raised directly from owner­patrons, via accumulated retained cooperative earnings, or by making 




Residual  return  rights  refer  to  the  rights  of  owners  to  receive  any  surplus  generated  by  the 
cooperative once its committed or contracted payments have been met. In the case of traditional 
cooperatives,  this  right  is  expressed  in  terms  of  the  right  to  receive  some  share  of  the 
cooperative’s surplus, where  that share  is determined on  the extent  to which  the relevant owner 
has  patronised  the  cooperative.  For  example,  if  a  cooperative  has  generated  an  excess  of 







in  the  cooperative,  requiring  the  cooperative  to  repay  some  amount  reflecting  the  member’s 
contribution  to  the  cooperative.  The  redeeming  member  may  or  may  not  participate  in  any 
accumulated  surpluses  that  the  cooperative  has  generated,  depending  on  the  cooperative’s 
constitution  or  rules.  It  is  unusual,  in  traditional  cooperatives,  for  the  amount  paid  on  such 
redemption to reflect the current market value of cooperative membership, or the present value of 
expected future cooperative net cash flows. In this sense the value of these residual return rights 
are  not  “appreciable”.  Where  the  cooperative  accumulates  reserves  that  are  not  allocated  to 
particular owner­patrons, instead of this accumulating value being reflected in the value of owner­ 
member  cooperative  shares,  they  form  a  pool  of  equity  that  is  essentially  a  “commons”,  or 
“common  property”  –  being  cooperative value  not  attributed  to  its  owners  (except,  perhaps,  on 
liquidation or demutualization, when there is typically debate about ownership). 
In an IOF, by contrast, shareholders typically have no right to demand that the company redeems 
their  shares.  But  IOF  shareholders  can  typically  sell  their  shares,  and  if  they  do  so  they would 
usually  expect  the  consideration  received  to  reflect  the  present  value  of  the  company’s  future 






The  final  feature of  traditional  cooperatives  reflects common cooperative principles. Since  those 
joining a  traditional cooperative often pay only a nominal sum for  the share or shares  they must
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acquire  in  order  to  become a  cooperative member  – as  opposed  to  the  true market  value  of  a 
proportional ownership stake in the cooperative – they commonly derive little by way of return on 
their  investment.  This  feature  is  exacerbated  by  the  fact  that membership  is  open  in  traditional 
cooperatives, meaning  new  owner­patrons  can  join  the  cooperative  and  access  the  benefits  it 
offers without paying the full value of their entry. Conversely, in an IOF a joining shareholder would 
typically  pay  the market  value  of  any  shares  they  buy,  and  since  they  receive  little  by  way  of 










Cook  (1995)  and  Cook  et  al.  (2004b)  summarise  five  key  criticisms  made  of  traditional 
cooperatives.  These  criticisms  arise  because  the  residual  rights  of  control  and  residual  return 
rights are poorly aligned in such cooperatives. Notably many of these criticisms tend to arise to a 
lesser extent (if at all) in respect of IOFs, where voting rights on shares and the right to participate 
in a  firm’s  residual  cash  flows are commonly (but not always) proportional  to  the number of  the 
company’s shares that a shareholder holds, and hence aligned. Each of the five key criticisms is 
discussed  below.  In many  respects  these  are  simply  applications  of  established  economic  and 
financial theory to features that happen to coincide in traditional cooperatives. 
Free Rider Problem 
An  external  free  rider  problem  arises  in  traditional  cooperatives,  where  the  nature  of  their 








same  patronage  returns  as  existing members,  or  can  access  the  cooperative’s  capital  without 




the  cooperative may  need  to  make  to  process  the  extra  patronage  they  bring  it  –  then  other 








lived  compared  to  the  productive  life  of  the  cooperative.  It  results  because  the  owner­patron’s 
ownership claims cannot be traded at market value, being tied to its patronage of the cooperative. 
Hence the value of any long­lived investments the cooperative makes is not fully reflected in the 
owner­patrons’  ownership  claims,  particularly  where  the  investments  involve  intangibles  assets, 
creating a disincentive to invest (e.g. in R&D, brand development, etc). In an IOF, by contrast, the 
value of  long­lived  investments  is  in principle  fully  reflected  in  the  firm’s share  price, and so an 
investor does not forfeit that value simply by choosing to sell out of the firm. 
Portfolio Problem 




patronage.  They  benefit  from any  extra  returns  created  from  their  patronage,  but  otherwise  are 
confronted by a sub­optimal  investment portfolio allocation, bearing more risk or generating  less 
return than they would otherwise prefer. This in turn means cooperatives face pressure from their 




Traditional  cooperatives  lack  some  of  the means  available  to  IOFs  for mitigating  the  problems 
arising when  there  is  separation between  an organisation’s owners  and  those who manage  the 
organisation on their behalf (i.e. managers) – the classic principal agent problem. 8 Because of this 
separation  it  is  predicted  that  the  interests  of  owners  and managers  will  diverge,  giving  rise  to 
agency  costs  from  mechanisms  to  minimise  these  divergences  (e.g.  costs  of  monitoring 
mechanisms), and from the inability of owners to perfectly align their managers’ interests with their 
own  (e.g.  through  incentive­based  remuneration  tied  to  hard­to­measure  value  creation). 
Particularly  due  to  the  lack  of  transferable  ownership  claims with  an  observable  current market 
value,  cooperative  owners  lack  important  mechanisms  for  monitoring  manager  performance 
enjoyed by some (i.e. listed) IOFs, and means to enable managers to share in cooperative returns 
so as to align their respective interests. Additionally, where cooperative voting is restricted to one­ 
member­one­vote  this  hampers  the  formation  of  owner  blocs with  concentrated  interests, which 




the greater  the scope  for  the  interests of  its owner­patrons  to diverge. This  in  turn gives  rise  to 
incentives  for  interest  groups  to  form  and  seek  to  influence  the  cooperative’s  operation  to  their 
benefit and at other owners’ expense. Banerjee et al. (2001) present evidence on the costs of such 
behaviour  in  Indian  sugar  processing  cooperatives,  where  larger  owners  face  an  incentive  to 
reduce  the price paid on  inputs,  to  the  detriment of  smaller  suppliers,  instead  securing benefits 












explains  how  their  particular  features  help  to  resolve  the  problems  commonly  attributed  to 
traditional cooperatives. 
Nilsson  (1997a)  characterises  the  most  prominent  features  of  NGCs,  distinguishing  them  from 
traditional cooperatives, as: 




1)  Production­related  distinctives  –  NGCs  are  market  driven  and  focussed  on  “value­ 
added”  processing.  To  reduce  costs  or  improve  quality  they  often  place  extra 
requirements on producers, such as demanding certain grower practices. They require 
sufficient  scale  to  be  significant  players  in  their  market,  and  use  efficient  production 
techniques.  Members  must  pay  for  any  shortfalls  on  contacted  delivery  amounts  or 
quality. 
2)  Ownership­related distinctives  – producers must make sizeable capital  investments  to 
fund value­added processing  facilities, with shares being  linked  to units of production. 
Member equity usually makes up 40 – 50% of capital, with  the balance financed from 
banks. Membership  is  closed,  with  shares  tradable  among members  at  share  values 








by  NGCs  operating  in  narrow  business  fields  (versus  other  agricultural  cooperatives 
often diversifying). Directors are chosen from among members. Senior management are 





According  to  Nilsson  (p.  4):  “The  NGC  model  is  constructed  in  such  a  way  that  the  agency 
theoretical problems are not higher than in comparable [IOFs] but rather lower.” This suggestion is 
consistent  with  the  observations  in  Hansmann  (1996),  who  argues  that  even  traditional 
cooperatives enjoy such an advantage over IOFs. 
Nilsson further argues that NGCs resolve common traditional cooperative problems as follows: 
1)  Horizon problems  –  removed by  tradable shares: members  thus  focus on maximising 
the present value of long­term NGC net cash flows; 
2)  Free­riding  and  common  property  problems  –  are  reduced  since value  of  unallocated 
capital  is  reflected  in  tradable share prices, and  investment/patronage signals are  not 
distorted by artificially setting equity values as in traditional cooperatives; 
3)  Portfolio  problems  –  are  minimal  because  NGCs’  narrow  business  focus  reduces 
conflicts  over  investment  policy,  members  are  fairly  homogeneous  and  projects  are 
thoroughly scrutinised before NGC establishment. 














1)  Proportional  Investment  Cooperatives  –  differ  from  traditional  cooperatives  in  that 
owner­patrons are required to invest in proportion to their patronage;
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2)  Member­Investor  Cooperatives  –  owner­patrons  receive  returns  in  proportion  to  both 
patronage and investment, with either dividend payments in proportion to shareholdings, 
or by allowing appreciable share values; 
3)  New Generation Cooperatives  –  ownership  rights  remain  restricted  to  owner­patrons, 
and  in  fact  to  specific  owner­patrons,  but  are  both  appreciable  and  transferable.  In 
addition, owner­patrons are required  to patronise  the cooperative in proportion to  their 
investment; 
4)  Cooperatives with Capital Seeking Companies  – allow non­patron equity participation, 
enabling  access  to  outside  capital,  but  restrict  this  participation  to  be  via  subsidiary 
companies, strategic alliances, etc, rather than directly in the cooperative; and 
5)  Investor­Share  Cooperatives  –  allow  direct  non­patron  equity  participation  in  the 




The  first  three  of  the  five  models,  like  traditional  cooperatives,  preserve  patron  control  of  the 
cooperative at  the expense of  restricting  the cooperative’s access  to external capital  (other  than
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With  the  functional  and  legal  definitions  of  cooperatives  in  mind,  as  well  as  the  range  of 




United  States,  and  through  horizontal  integration  seek  to  secure  better  prices  and  terms  for 







2)  Processing  –  purchasing  farm  outputs  for  processing  into  either  commodity  or more 
refined consumer products, particularly where processing requires large capital facilities 
and/or  farm  outputs  are  highly  perishable,  both  of  which  can  expose  farmers  to  any 
market power held by third party processors; 
3)  Marketing  –  particularly  where  farm  outputs  are  storable  and/or  not  significantly 
processed for ultimate sale, possibly offering pooling and staged selling to reduce risk 
when  market  price  are  volatile,  avoid market  flooding,  negotiate  better  selling  prices 
and/or to secure economies of scale in marketing and brand/market development; 
4)  Farm supplies – particularly, but not exclusively, for specialised farm goods or services 









policy­makers  and  government  on matters  of  common  interest  to  industry members, 
such  as  in negotiating export market access  (which  often  requires  inter­governmental 
engagement); 
7)  Social  services  delivery  –  where  local  knowledge  and/or  personal  relationships  are 









cooperatives  than  do  many  overseas  counterparts  (i.e.  countries  with  English  law 
origins,  other  major  export  competitors,  and  other  countries  where  cooperatives  are 
















4)  If government sought  to regulate cooperatives as a class  it would face some difficulty, 
firstly  because  New  Zealand  has  no  requirements  for  cooperatives  to  identify 
themselves  as  such,  and  secondly  because  cooperatives  arise  functionally  across  a 
variety of legal forms. 















to  policy  issues  for MAF,  it  is  first  useful  to  consider  how  and  why  certain  forms  of  economic 
institution  evolve,  and  the  extent  to  which  the  nature  of  economic  institutions  is  economically 
significant. We propose to examine these two questions drawing on the economic tools provided 
by institutional economics, which in turn draws on disciplines such as transaction cost economics 





Institutional  economics  has  developed  considerably  over  the  past  three  decades  (Williamson 
(2000),  Joskow  (2004)),  attempting  to  understand  and  explain  the  importance  of  institutions  to 
economic  performance. Here  institutions  are  defined,  following North  (1990),  as  the  formal  and 
informal rules that constrain individual behaviour and shape human interaction. Organisations can 
be defined as sets of actors who cooperate or act jointly in production (Eggertsson (1996)). Cast in 
this  light,  agricultural  cooperatives  are  a  form  of  institution,  being  organisations  that  shape  how 





markets,  contracting,  private  and  public  corporations,  and  bureaucratic  hierarchies.  Each  such 
mechanism involves increasing levels of coordination. How economic activity is organised around 
such  governance  mechanisms  is  important  in  considering  how  institutions  such  as  agricultural 
cooperatives evolve, and their merit relative to alternative forms of institution (such as IOFs). 
Efficiency of Persistent Institutions 





costs  of  production  and  organisation  (e.g.  ownership/governance  costs).  However,  such 
organisational evolution and survivorship might also reflect institutional biases, or vulnerability of 
the  political  process  to  capture  by  interest  groups.  Hence,  to  infer  the  superiority  of  an 
organisational  form  by  virtue  of  its  persistence  requires  the  elimination  of  such  alternative 
explanations. 
In  relation  to  agricultural  cooperatives,  for  example,  it  is  pertinent  to  inquire  as  to  whether  any 





the  pace  at  which  cooperatives  have merged  with  others  or  with  IOFs,  or  have  adapted  their 
organisational  form,  should  also  be  considered.  Similarly,  where  certain  organisations  involve 
significant  power  being  held  by  non­owner managers  this  can  result  in  impediments  to  change, 
although the demutualisation of finance and insurance companies might also reflect such control. 
Alternatively, under­developed institutions for converting one form of organisation to another might 
present  prohibitive  transaction  costs,  entrenching  sub­optimal  organisational  forms.  Questions 
such as these are discussed further in Section 4.6. 
Institutional Change and Public Policy 
Richter  (2005, p. 18) observes  that  “Institutional  change comes about  through  ‘entrepreneurs  in 
political  and  economic  organizations’  who  realize  that  they  could  do  better  by  changing  the 
institutional  framework.” Such  entrepreneurs,  in  bringing  about  new  forms  of  institution, may  be 
behaving  opportunistically,  but  they  may  also  be  contributing  to  dynamic  economic  efficiency. 
Competition  in product,  factor and capital markets  is  thus an  important discipline  to ensure  that 
such  institutional  change  brings  welfare  gains,  recognising  that  there  is  no  universally  ideal 
organisational form. 
From a policy perspective  it  is  important  to retain what North (2003)  terms “adaptive efficiency”, 
allowing  for  the  maximum  of  institutional  choices  and  room  to  experiment,  while  providing 
institutions (such as bankruptcy laws) that enable failed solutions to be eliminated. 
Recognising  that  hypothetical  ideals  are  rarely  achievable, Williamson  (2000,  p.  601)  therefore 




and  implemented  with  expected  net  gains  is  presumed  to  be  efficient.  .  .  .  [public  policy] 





Considerable  progress  has  been  made  in  the  economics  of  whether  a  firm  should  integrate 
backwards (by owning its suppliers) or forwards (by owning organisations operating further down 
its supply chain) – the question of vertical integration. The question is especially pertinent where 
parties  in  a  supply  chain  must  make  relationship­specific  investments,  giving  rise  to  “asset 
specificity”.  For  example,  if  an  agricultural  processing  and  marketing  cooperative  acts  as  a 
mechanism for coordinating between consumers and farmers, for example to procure farm outputs 
that  better  meet  consumers’  product  preferences,  this  may  require  investments  by  both  the 
cooperative and its suppliers that have value only in their particular use. 
It can be desirable  for this coordination  to  take place through a  farmer­owned cooperative  if, for 
example,  the  alternative  is  for  farmers  to  contract  with  third­party  processors  and marketers  to 
provide the desired products requiring the relationship­specific investments. If such contracts can 
only be imperfectly specified (i.e. are “incomplete”), or are costly or impossible to verify or enforce, 
then  the  contracting  parties  anticipate  that  contingencies  may  arise  where  their  counterparties 
attempt  to  exploit  their  relationship­specific  investments.  Such  “hold­up”  problems  –  being 
anticipated –  lead  to  suboptimal  investments by  the  parties. Forming a cooperative – a  form of 
vertical  integration – can be seen as a coordination solution  to  the hold­up problem,  inducing a 
more efficient level of relationship­specific investment. 12 
Agricultural  cooperatives  thus  represent  a  form  of  governance  solution.  They  lie  between  spot 
market  transacting  (where  farmers  simply  sell  their  outputs  in  an  unprocessed  state  on  spot 
markets) and complete vertical integration (where farmers collectively own all stages in the supply 
chain). Strategic alliances are another form of solution. In each case the costs of non­integration 
(e.g.  hold­up)  are  balanced  against  the  differing  governance  costs  that  arise  under  alternative 
governance arrangements in determining the optimal configuration of coordination and ownership. 
12 Boyd et al. (2000) discuss instances where contractual coordination in New Zealand agriculture for various products 




an  organisation  are  not  its managers  (Jensen  and Meckling  (1976),  Fama  and  Jensen  (1983a, 
1983b)). This separation of ownership and control gives rise to “agency costs” due to the inevitable 
conflicts  of  interest  that  arise  between  owners  and  managers,  and  the  costly mechanisms  that 
owners must employ  to monitor managerial performance and  to  induce managers  to act  in  their 
interest.  Such  ownership  costs  must  be  weighed  against  the  costs  of  transacting  alternatively 
through markets (whether via spot markets, or contracts). 
Hansmann  (1996)  formalises  these  tradeoffs  as  part  of  a  comprehensive  review  of  the various 







(e.g.  the hold­up problem, as above). This  is especially so where  there are market failures, e.g. 
where effective competition  is  lacking or one of  the parties to  the contract  is at an  informational 
disadvantage.  These  costs  can  be  reduced  by  one  party  owning  the  other,  diminishing  the 
incentives for the dominant party to exploit the weaker. 
He  then  asks,  what  is  the  optimal  ownership  assignment  –  minimising  the  total  costs  of 
transactions between the firm and all its patrons? All other things being equal, these costs will be 











With  the  dynamic  view  of  how  institutions  evolve  discussed  above,  and  an  awareness  of  the 








can  prosper  when  producer  interests  and  goals  are  accomplished  more  effectively  with 
cooperation than with more individualistic methods of transacting for services.” In this section we 
amplify on these ideas by first setting out the range of cooperative strategies commonly identified 
as  bringing  about  such  benefits  from  cooperation,  including  some  evidence  on  which  of  these 
strategies cooperatives actively pursue. We then more fully explore when agricultural cooperatives 




















a)  Deal  costs  –  securing  economies  in  contracting,  monitoring,  planning, 
communicating, and enforcing exchanges; 
b)  Agency costs – achieving economies in monitoring managers and strategies, e.g. 
due  to  direct  governance  participation  and  the  monitoring  value  of  patronage 
returns; and 
3)  Serving missing markets: 
a)  Member  demand  –  securing  information  economies  in  communicating  member 
product preferences where “the market” otherwise fails to meet them; and 


















1)  100% of  the  cooperatives  examined  pursued  a  competitive  yardstick  strategy,  seeing 




and  portfolio  problems  discussed  in  Section  2.4  regarding  traditional  cooperatives,  in 
practice  the  cooperatives  surveyed  compensate  for  the  effects  on  owner­patrons  of 
cooperative property rights limitations via investment strategy; 
3)  81%  attempt  to maintain markets  where  non­cooperative  firms  would  abandon  them. 
This is important for farmers with product­specific, farm­level investments who need the 






Hansmann  (1996)  provides  an  extensive  survey  of  the  incidence  of  (mainly  US)  agricultural 
cooperatives, and of  the various costs of market  contacting and ownership  that, when weighed, 
suggest  that cooperatives are  the most efficient organisational form for  the activities considered. 
He notes  that  such cooperatives account  for significant proportions of agricultural output  in both 
the US and Europe  (see Section 5  for  figures and comparisons), and have exhibited  increasing 
vertical integration over time (see Section 3.4). 
Hansmann begins by observing that there are good reasons for family­owned farming to remain a 
viable  form  of  economic  organisation.  An  ability  to  secure  borrowings  against  farm  land  and 
equipment means access to capital is not a constraint given the current efficient scale of farming. 
Inputs  are  often  simple  and  standardised,  and  farm outputs  are  readily marketable  due  to  their 
relative standardisation and  the ease at which  their quality  can be assessed. Conversely, using 
hired  labour  on  farms  can  be  problematic  (problems  in monitoring  effort,  and  discerning  output 
variations arising from effort and chance/weather), making owner­family labour an important farm 
input. With close ownership and labour supply there is little need to engage in costly monitoring of 
management,  and  collective  decision­making  is  similarly  low­cost.  While  family­farms  require 
owners  to  bear  risk,  this  can  be  offset  by  effort,  crop/stock  insurance,  supply  contracts,  or
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ownership  of  downstream  processing/marketing  to manage  output  price  volatility,  and  in  some 





Hansmann surveys agricultural  cooperatives  involved  in bargaining, handling, processing and/or 
marketing/distribution (which we collectively  refer  to as farm output cooperatives), and  then  farm 
supply  cooperatives.  He  observes  that  there  are  only  three  common  types  of  producer­owned 
organisation  –  those  owned  by  investors  (i.e.  IOFs,  which  can  be  regarded  as  capital­supply 









One  of  Hansmann’s  more  interesting  conclusions  is  that  the  latter  consideration  appears  less 
decisive than the other three in the incidence of farm output cooperatives. In other words, within 
his  framework  of  balancing  the  costs  of  market  contracting  and  ownership,  agricultural 
cooperatives  often  thrive  relative  to  IOFs  where  the  costs  of market  contracting  due  to market 
power  in  activities  downstream of  farming  are  not  in  fact  high. Rather,  they  thrive  because  the 
costs of farmer ownership of downstream activities can be particularly low, especially where  the 
producer­owners have highly homogeneous interests (which typically coincides with them having 
highly homogeneous  farm outputs). We further examine evidence on  the governance of  farmer­ 
owned  organisations  in  Section  4.4,  which  includes  evidence  in  support  of  Hansmann’s 
conclusion,  or  suggests  reasons  why  any  additional  governance  costs  associated  with 
cooperatives (relative to  IOFs) remain sufficiently compensated  for by other considerations other 
than simple market power arising in downstream activities. 















to  market  power  arising  from  scale  economies  and  coordination/consolidation  issues  in 




processors  and  other  downstream  agents  raising  the  costs  to  them  of market  contracting  and 
make  farmer  ownership  a  natural  hedge  against  such  abuse.  Farmer­owners  influence  the 
objectives of  the downstream agents  through the governance process,  return any excess profits 
due  to  downstream  market  power  to  themselves  via  patronage  returns,  and/or  improve  their 
bargaining position relative to downstream agents they cannot own or otherwise control. Notably, 
some of this incentive for farmers to collectively own concentrated processors is diminished where 
there  are  liquid  forward  and/or  futures markets  for  farm  outputs,  since  in  this  case  farmers  can 





1)  Asymmetric  information  –  e.g.  regarding  output  attributes  or  market  conditions,  can 
expose farmers and/or buyers/handlers to exploitation by each other when the other has 
superior  information.  Farm  output  cooperatives  can  provide  information  channels 




2)  Risk­bearing  –  farm  output  cooperatives  can  pool  multiple  output  types  to  diversify 




Regulation  has  played  a  role  in  cooperative  development.  In  the  US,  for  example,  fruit  and 
vegetable  cooperatives  have  sometimes  been  formed  as  a  means  to  secure  federal  or  state 
marketing  orders  under  which  farmers  enjoy  minimum/favourable  output  prices.  Also,  the 
exemptions offered  to US farmers  to collectively set output prices (such as  through horizontally­ 
integrated  bargaining  cooperatives)  under  the  1922  Capper­Volstead  Act  apparently  encourage 
the formation of bargaining cooperatives. But Hansmann suggests such cooperatives are typically 
unable  to  effectively  cartelise  to  inflate  output  prices,  not  least  due  to  open  cooperative 
membership  and  cooperatives’  inability  to  restrict  farmer  output  increases  elicited  by  such 
increased  prices.  Indeed,  he  offers  Ocean  Spray  as  an  example  where  low  prices  due  to 
oversupply in the cranberry industry was remedied by product and brand development rather than 
attempts to cartelise. 
Taxes  and  subsidies  can  also  sometimes  favour  cooperative  development.  Low­interest  loans, 
state  funding for agricultural  research programmes, or cooperative formation grants, are obvious 
examples. The relative tax advantage of cooperatives versus IOFs in the US may also play a role, 




cooperatives  offer  versus  IOFs  in  areas  such  as  farm  processing  and/or  marketing must  also 
consider  the  relative  costs  of  ownership  arising  under  each  type  of  organisation  in  determining 
which  form  is  most  efficient.  Despite  common  arguments  to  the  contrary  (see  Section  4.4), 
Hansmann  suggests  farm  output  cooperatives  enjoy  significant  advantages  relative  to  IOFs 
regarding ownership costs, which largely account for their existence and persistence. 
As  to  farmers’  ability  to  control  their  output  cooperatives  (cf Cook’s  (1995)  “control  problem”  in 
Section 2.4.2),  there are good reasons  for  them to enjoy advantages over investor­owners, with 
correspondingly lower agency costs arising from the separation of ownership and control. Farmers 
commonly produce only a few outputs which constitute  the majority of  their  income, raising their 
incentives to monitor cooperative performance. They repeatedly patronise their output cooperative, 
typically  over  many  years,  making  them  very  familiar  with  its  operation  and  managerial 
performance. While  the dominance of  cooperative boards by owner­patrons can  be  said  to  limit 
useful aggregations of owner interest and the skills of those boards, they also bring a very strong
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commercial  focus  and  understanding  of  the  cooperative  and  its  industry,  as well  as  of member 
interests. Finally, the geographical concentration of many cooperatives, or the use of cooperative 
federations  for  multi­region  cooperatives,  mean  that  farmers  have  both  the  opportunity  and 
incentive to closely and actively monitor cooperative performance. Hansmann observes that farm 
output  cooperatives  tend  to  predominate where  farmers  produce  one  or  only  few  commodities, 
enhancing owner­patron homogeneity and thus intensifying these advantages. 
As  to  the costs of  collective decision making  in cooperatives versus  IOFs, Hansmann suggests 





qualities),  they  typically  ring­fence costs and  returns  for each as a means of mitigating conflicts 
between farmers supplying the different products (or qualities). 
On  the  other  hand,  Hansmann  echoes  the  caution  raised  in  Section  2.4.1  regarding  traditional 
cooperatives’ constraints in raising equity capital, and the “portfolio problem” discussed in Section 
2.4.2.  Farmer­owners  of  traditional  farm  output  cooperatives  have  limited  surplus  capital  for 
investment  in  their  cooperative,  and  often  worsen  their  overall  portfolio  risk  by  cooperative 
investment  when,  as  commonly  occurs,  farm  and  cooperative  output  prices  are  positively 
correlated.  However,  despite  these  problems,  cooperatives  continue  to  develop  and  grow  (see 
Section 4.5 for more). Evidently this constraint – which is not shared by IOFs – is not sufficient to 
outweigh the ownership cost advantages farm output cooperatives enjoy relative to IOFs. 
Before  turning  to  farm  supply  cooperatives,  Hansmann  addresses  the  question  of  why  farmers 
should own downstream activities  to secure  these benefits,  rather  than  farmers being owned by 
such  downstream  activities.  In  short,  the  answer  appears  to  lie  in  the  preservation  of  strong 
efficiency incentives and low agency and other costs arising under family­owned farming, as well 
as  the  economisation  of  both  market  contracting  and  ownership  costs.  As  mentioned  earlier, 
corporate  farming  is  a viable  competitor  to  family­owned  farming,  often with  forward  integration 
into downstream activities, but family farming persists as a viable model where farmers exploit the 





also  arise  in  areas  such  as  stock  or  crop  genetics,  and  other  areas  involving  research  and
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development,  and  artificial  insemination.  They  also  arise  in  farm  banking  and  insurance. 
Hansmann’s explanations and others for the incidence of farm supply cooperatives include: 
1)  Historical  lack of competition in  the supply of fertiliser and petroleum products,  in part 
due  to  high  transport  costs  precluding  access  to  out­of­region  supplies.  This  lack  of 
competition can extend to the absence of supply for certain farm inputs unless farmers 
themselves combine to procure/make and supply them. The predominance of consumer 
cooperatives  in Sweden  is attributed by Hansmann to  that country’s  traditionally weak 
antitrust laws. 13 
2)  Informational advantages enjoyed by suppliers regarding the quality of fertiliser, seeds, 
and  feed, meaning  farmers have been exposed  to being sold  inferior quality  supplies 
(although  labelling regulations have alleviated such  issues). Conversely, where capital 
markets/banks  or  insurers  have  been  immature  or  otherwise  slow  to  service  farm 
communities  a  niche  has  developed  for  farmer mutual  banks  and  insurers,  enjoying 
informational  advantages  in  assessing  lending  and  insurance  risks  due  to  client 
proximity and familiarity/trust sustained through repeated personal interaction. 
3)  Costs  of ownership, as  for  farm output  cooperatives,  tend  to  favour  farmer ownership 
over IOFs in certain farm supplies. The products or services concerned often comprise 
a  large  share  of  a  farm’s  ongoing  costs,  are  relatively  homogeneous,  and  are  often 






suggest  cooperatives  to  be  a  peculiarity  of  Scandinavian  culture,  or  of  ideologically motivated 
groups  opposed  to  capitalism.  In  respect  of  farm  supply  cooperatives  he  concludes  that  their 
incidence  appears  to  be  relatively  free  of  ideological or  political  biases,  and  that  farmers  rather 
tend  to  be  conservative  and  capitalistic  by  temperament.  As  for  farm  output  cooperatives,  the 







emphasises  that  cooperative  structures  are  the  outcome  of  their members’  entrepreneurial  and 










4)  Mop­up  theory  –  farmers  forward  integrate  into  markets  where  static  or  declining 
markets provide IOFs with incentives to act opportunistically. 
Building on these, Cook proposes the following five­stage life­cycle model: 















prices  between  cooperatives  and  investor­owned  firms  converge,  resulting  in  greater 
attention  being  paid  to  the  five  general  problems  associated  with  cooperatives 
discussed  in Section  2.4.2  (i.e.  the  free­rider,  horizon,  portfolio,  control  and  influence 
cost problems). 






5)  Cooperative  leadership  chooses  among  these  three  options.  Under  the  second, 
strategic  alliances  and  joint  ventures  are  used  to  obtain  equity,  or  proportionality  of 
internal  funds  is  sought  by  better  aligning  capital  contribution,  voting  and/or  other 
attributes  with  patronage  (such  as  through  ring­fencing  or  reducing  the  number  of 
cooperative  activities). Under  the  third,  emphasis  is  placed  on  value­added  activities, 
and measures that mitigate the five ownership­related problems identified above (such 
as fair­value share valuations, and increasing share liquidity). 


















who often enjoy ongoing state support and protection  to varying degrees, particularly  in  the US 
and EU.  In addition New Zealand  farmers confront  the perennial challenge of distance  from key 
export markets, raising not just the costs of transporting their outputs to customers, but far more 
importantly,  the  costs  of  exchanging  information  and  coordinating  between  producers  and 
customers. 
International  trade  liberalisation,  including  in  agricultural  products  (particularly  over  the  last 







economies  to  be  achieved  through  farmers  acting  collectively, whether  through  cooperatives  or 
otherwise. 
At the downstream level there is the need to fully exploit any scale economies in processing and 
marketing,  placing  renewed  pressure  on  smaller  downstream  organisations  to  combine  with 
others.  Such  reorganisations  are  facilitated  by  transport  cost  savings  achievable  through  the 
tighter  coordination enabled by  innovations  in  information and communications  technologies, as 
well  as  by  improvements  in  storage  and  transportation  technologies.  And  just  as  farmers  have 
historically  faced  an  incentive  to  cooperate  to  offset  or  displace  market  power  in  immediate 
downstream  activities,  there  are  now  increased  pressures  for  bargaining  advantages  to  be 
achieved through scale in downstream activities when contracting with concentrated agents even 
further  down  the  chain  (such  as  value­added  food  producers,  shipping  lines,  or  supermarket 
chains). 
However,  efficiency  and  productivity  gains  are  necessary  but  unlikely  to  be  sufficient  for  New 
Zealand  farmers  to  maintain  market  share  in  an  increasingly  competitive  export  environment. 
Greater product differentiation through brand development, as well as through shifting away from
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commodity production  to value­added products,  is  likely  to play an  increasingly  important  role. 15 
This  requires  technology  and  expertise  not  always  readily  available  to  traditional  agricultural 
suppliers,  such  as  improved  stock  genetics  at  the  supply  end,  through  to  processed  food 
production  and  marketing/distribution  at  the  other.  Hence  there  is  a  role  for  farmers  and  their 
immediate downstream processors to cooperate in developing such technology and expertise in­ 
house, or  to secure  it via  tie­ups –  through ownership or otherwise – with others possessing  the 
requisite intellectual capital. 
3.4.2  Changing Consumer Preferences 
Greater diversity and  strength of  consumer preferences  add  to  these  imperatives. Concerns  for 
animal welfare and food safety, as well as environmental sustainability, provide both opportunities 
and threats for New Zealand farmers. Where they can identify and respond to such preferences in 
a  timely  fashion  this  presents  an  opportunity  for  market  development.  Conversely,  a  failure  to 
develop  information  channels  and  coordination  mechanisms  to  identify  and  respond  to  such 
preferences in a timely fashion risks New Zealand farmers facing declining market share and even 
the  spectre  of  renewed  non­tariff market  barriers  through  regulation. Obvious  examples  include 
non­GE  and/or  organic  branding,  pasture­fed  cattle  free  of  BSE,  hormone­  and  antibiotic­free 
livestock,  and  environmentally­friendly  shipping  technologies  (e.g.  reducing  the  litres  of  fuel  oil 
burnt per kilogram of meat transported from New Zealand to the UK). As Coffey (1993, p. 1132) 
puts  it,  the  industrialisation of agriculture over  the past half  century  “is  shifting  from production­ 
driven technologies of suppliers to the consumer­driven requirements of processors.” Such a shift 
emphasises the growing importance of coordinating the agri­food supply chain “from gate to plate.” 
More  refined  consumer  preferences  also  obviously  increase  the  need  for  a  shift  away  from 
commodity  production  to  both  branding  and  value­added  processing.  Where  New  Zealand 




quality  standards  or  specifications.  Supply  security  requirements  –  fuelled  by  the  need  for 
downstream processors  to secure efficiencies  through  improved year­round capacity utilisation – 
require  processors  to  diversify  procurement,  taking  supplies  from  multiple  locations,  including 
internationally. This not only reduces seasonal supply variations, but also diversifies processors’ 
risks  from unwanted GE contaminations, BSE outbreaks, and  the  like. The coordination benefits 





new capital, or  involve greater differentiation among farm suppliers. Variations on  the  traditional 




of  traditional  structures  such  as  single­seller  desk  statutory  producer  boards,  which  in  New 
Zealand  involved majority  farmer  control.  Since  their  inception,  often  in  response  to  poor  farm 
output prices,  such boards have provided a substitute  for  the horizontal and vertical  integration, 





cooperative alternative  to  the statutory board  in Britain,  it has  thus  far enjoyed some success  in 
managing the transition from producer board to deregulation. As we see in Section 5, at least one 
New  Zealand  agricultural  sub­sector,  the  apple  industry,  has  not  yet  established  a  viable 
alternative to the former Apple & Pear Marketing Board, and has suffered as a consequence. 
Trade  and  investment  liberalisation  has  also  enabled  greater  integration  by  multinational  food 
producers  into  the food supply chain. Accompanying  the rise of corporate farming, particularly  in 
the US, there is therefore an increasing concentration of investor ownership in the global agri­food 
supply  chain.  Whereas  US  multinational  food  companies  in  particular  were  once  content  to 
achieve international reach via strategic alliances and joint ventures, Desai et al. (2003) report that 
they now prefer outright ownership of foreign operations. This is not only to achieve tax efficiencies 
otherwise  frustrated by alliance partners concerned with  local  rather  than global profitability, but 




cooperatives,  lacking  both  scale  and  opportunities  or  the  capital  necessary  to  achieve  scale 
through merger  or  acquisition,  to  convert  to  IOFs.  In other  cases  such  conversions  provide  the 
opportunity for multinational food concerns to gain domestic interests. For those cooperatives with 
merger or growth opportunities this has lead to increased domestic merger and acquisition activity, 









joint  ventures  between  cooperatives,  and  between  cooperatives  and  IOFs.  Examples  include 
Fonterra’s alliance with Nestle in North, Central and South America, and joint ventures with Arla 
Foods in Great Britain and Dairy Farmers of America. Another variation is for cooperatives to act 
like  IOFs  in  acquiring  stakes  in  other  domestic  or  foreign  cooperatives,  such  as  Fonterra’s 
acquisition of Bonlac in Victoria. These hybrids simultaneously enable agricultural cooperatives to 
expand  and  integrate  more  deeply  into  the  global  agri­food  supply  chain,  and/or  provide 
multinational  food concerns with access  to supplies  that  they cannot secure  through ownership, 
including where cooperative ownership is the obstacle to them doing so. 
3.4.4  Cooperative Adaptations 
Thus  cooperatives  are  adapting  to  these  global  forces  for  change  in  ways  that  involve  either 
greater or lesser cooperative enterprise, depending on the particular circumstances. Reflecting the 
commonly  defensive  origins  of  agricultural  cooperatives  and  their  long­standing  substitutes, 
statutory producer boards – either to deter downstream market power, achieve scale economies in 
processing and marketing, and/or achieve benefits through coordination in the face of poor output 
prices  –  much  of  the  current  cooperative  response  to  these  global  drivers  is  also  defensive. 
Strengthening or adopting cooperatives to assume the functions and benefits formerly offered by 
producer boards  is one example. Merging cooperatives both domestically and  internationally, or 
forming  alliances  between  cooperatives  and  IOFs,  to  achieve  scale  and  scope  economies  are 
further examples.  If one  thing is clear, agricultural cooperatives cannot afford to stand still  in  the 
face of changes to the international agri­food supply chain. 
At  the  same  time  cooperatives  have  been  increasingly  proactive  in  pursuing  downstream 
opportunities or positioning  themselves  to do so. Cooperatives  issuing  investor shares  to access 
external capital while preserving farmer control provides an example of organisational innovation 
enabling  cooperatives  to  integrate  further  downstream  by  acquisition.  Converting  to  IOFs 
represents a more pathological strategy, in that it requires the relinquishment of farmer control, but 








economic  reforms  in  the  1980s,  is  unlikely  to  reflect artificial  stimuli  such  as  taxation 




least  in part due  to industry  reforms, which also  is discussed  in Section 5. Aside from 




the  commonly­identified  problems  with  property  right  specification  in  traditional 
cooperatives. Where  ownership  claims  are  not market­priced  and  tradable,  as  is  the 
case  for  traditional cooperatives,  this presents an obstacle to  the market for corporate 
control to freely operate to enable organisational change. However, the same could be 
said of many  IOFs  in New Zealand which, although they have well­defined ownership 
rights  in  the  form  of  shares,  those  shares  are  closely  held  and  not  listed  on  any 
exchange with transparent price discovery. Hence it would be unreasonable to suggest 
cooperative persistence is solely attributable to property rights problems. 
4)  The persistence of cooperatives  is  instead more likely  to be due  to  the need for scale 
and  coordination  in  production,  marketing  and  exporting  in  the  case  of  farm  output 
cooperatives, and market power in the case of farm supply cooperatives. 
5)  Similarly,  since policy offers  little advantage  to any particular organisational  type over 





cooperatives  in  various  agricultural  sub­sectors  have  been  able  to merge,  take  over 
other cooperatives or IOFs, or otherwise reorganise, suggesting institutional flexibility.
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6)  Cooperatives –  or  in  this  case mutuals –  have  been  able  to  convert  to  IOFs  in New 
Zealand  (e.g.  Tower,  National  Mutual).  Where  other  cooperatives  have  persisted 
instead of so converting this would appear to be more a reflection of member preference 
than  institutional  barriers.  Indeed,  since  members  can  sometimes  face  a  strong 
incentive to convert to an IOF, so as to monetise and benefit from otherwise unallocated 
reserves,  cooperatives’  persistence  suggests  that  their  members  perceive  strong 
inherent benefits to continued cooperation. 
7)  Cooperative evolution presents a greater policy problem in countries such as the US – 
where  particular  cooperative  types  have  been  seen  as  important  instruments  of  rural 
development  and  for  achieving  competition with  IOFs –  than  in New Zealand, where 
they  are  more  tolerated  than  fostered.  Since  cooperatives  are  not  used  as  a  policy 
instrument – such as to enhance competition – any changes in cooperative form do not 
risk  either  the  subversion  of  policy  aims  or  exploitation  of  any  associated  policy 
preferences. 
8)  On  the  contrary,  as  discussed  in Section  2, New Zealand’s  cooperative  legislation  is 
relatively  free  of  philosophical  or  political  bias,  instead  offering  a  flexible  and  fairly 
generic framework  for cooperative development. This has advantages  in allowing new 
forms  of  cooperative  to  arise  as  solutions  to  changing  business  challenges,  and  for 
existing  cooperatives  to  similarly  vary  their  organisational  form  while  maintaining 
patronage­based ownership and farmer control. 
9)  Given  the  competitive  global  environment  in  which  New  Zealand’s  typically  export­ 
oriented  farmers  operate,  many  of  the  inherent  drivers  for  cooperative  formation 
common overseas apply equally in New Zealand, and in some cases more so given the 
country’s distance  from its key markets, and continuing  trade obstacles such as  in  the 
US and EU. 
10)  If  cooperatives  in  New  Zealand  are  perceived  to  arise  as  market­driven  farmer 
responses to issues such as: 







if  cooperatives  provide  endogenous  and  flexible  farmer­driven  responses  to  each  of 
these,  then  the  transaction  costs  of  them doing  so  are  clearly  not  prohibitive.  Absent 
pleas  from  farmers  for  alternative  solutions,  the  superiority  of  regulatory  alternatives 
must therefore be carefully weighed. 
11)  To  the  extent  that  regulatory  issues,  or  deficiencies  in  organisational  flexibility,  are 






number  of  topics  pertinent  to  an  understanding  of  cooperatives,  and  where  possible,  to  an 
assessment of their merits relative to IOFs. The focus is mainly on farm output cooperatives, but 
farm  supply  cooperatives  are  also  touched  on.  These  surveys  contain much material  and  are 
provided for reference purposes. Readers more interested in the application of the economics of 
cooperatives  to our survey of  the  role and significance of  cooperatives New Zealand agriculture 
can safely skip to the next section. 
We  begin  our  surveys  by  looking  at  the  (relative)  efficiency  and  financial  performance  of 
cooperatives,  to see  if cooperatives can be expected to, or do, exhibit systematic advantages or 








In providing  this survey we add  the caution  that  the simple  identification of differences between 
cooperatives  and  IOFs  does  not  automatically  indicate  the  existence  of  policy  issues  requiring 
attention.  Indeed,  only  if  cooperatives  detract  disproportionately  from  adaptive  efficiency  would 
there appear to be a clear case in favour of policy response, since in that case the normal process 
of organisational adaptation and competition might be thought to fail, entrenching possibly inferior 
organisational  solutions.  If  they  do  not  clearly  detract  form  organisational  efficiency,  then 
differences predicted to arise, or actually arising, between cooperatives and IOFs do not inherently 
represent areas requiring policy attention. For  the reasons set out  in Section 3.1, it may well be 
true  that  cooperatives  are  superior  or  inferior  to  IOFs  in  some  respect,  but  given  the  enduring 
coexistence  of  either  form  it  must  be  assumed  that  they  each  have  counter­veiling  costs  or 
benefits  that  mean  they  are  least­imperfect  organisational  responses  to  the  issues  faced  by 
owners and other parties in their respective industries, assuming adaptive efficiency. 
Conversely, where  cooperatives  exhibit  particular  disadvantages  relative  to  other  organisational 
forms, such as  increased bankruptcy  risk – especially  if  these give  rise  to significant externality 
costs –  then  these areas may merit policy consideration. However, even  then,  it must be asked 





industries  where  bankruptcy  risk  is  inherently  high  and  IOFs  are  not  viable,  then  this  raises 






















via patronage  returns. Hence  simple comparisons with  the profitability of profit­maximising  IOFs 
will  be  skewed. Moreover,  comparisons  of  cooperatives  and  IOFs  should  allow  for  the  various 
“ancillary  services”  provided  by  cooperatives,  such  as  member  education  and  political 
representation,  which  increase  cooperative  production  costs  and  affect  efficiency  assessments. 








Rimassi  (1999)  summarises  the  five  main  classes  of  financial  ratio  typically  used  in  studies 
examining cooperative performance or comparing it with IOF performance: 
1)  Profitability  –  typically measured  as  return  on  equity. Cooperatives  are  expected  to 
have lower profitability rates than IOFs due to their zero profit objective. 
2)  Leverage  –  typically measured  using  a  debt  to  equity  ratio  based  on  book  values. 
Cooperatives  are  predicted  (specifically,  by  Lerman  and Parliament  (1990))  to  have 
higher  leverage  than  IOFs  due  to  the  capital  constraint  caused  by  property  rights 
limitations  (in  traditional  cooperatives,  at  least),  and  evidence  for  a  moral  hazard 
whereby cooperative managers perceive that their cooperative is more likely (than an 
IOF) to merge with another in the event of financial distress than to face bankruptcy. 
Thus  IOF managers  would  be  more  concerned  about  the  costs  of  bankruptcy  and 
hence adopt lower leverage than would cooperative mangers. 17 
3)  Solvency  –  the  cooperative’s  ability  to  service  its  debt,  typically  measured  as  an 
interest  coverage  ratio  such  as  earnings  before  interest  and  tax  to  annual  interest 
expense. In cooperatives solvency is expected to be lower than for IOFs for the same 
reason that leverage is expected to be higher. 






invest  relative  to  IOFs,  suggesting  they should have  lower  asset  turnover. Similarly, 
where  cooperatives  stand  ready  to  accept  all  produce  supplied  by  their  members 
















and  IOFs  in  the  US  fruit  and  vegetable  processing  and  dairy  industries  over  1976  –  1987, 
controlling  for  size differences, based on  such  ratios. Contrary  to  their predictions,  cooperatives 
and  IOFs were  similarly  leveraged and generated  similar  returns on equity. Fruit and vegetable 
processing  IOFs had higher  liquidity and asset efficiency  than cooperatives, but the reverse was 
true  for  dairy  cooperatives.  These  authors  conclude  that  cooperative  dairy  processors 









differences  in  asset  returns  for  cheese  plants,  grain elevators  and  farm  supply  firms,  but  large, 
diversified agribusiness  IOFs had significantly higher  returns on assets. Contrary  to predictions, 
IOF  cheese  plants,  grain  elevators  and  farm  supply  firms  were  more  leveraged  than  their 




Using  more  recent  US  data,  Hardesty  and  Salgia  (2004)  examine  claims  that  cooperatives 
“destroy  value”  by  comparing  the  performance  of  cooperatives  and  IOFs  in  the  US  dairy,  farm 
supply,  fruit  and  vegetable,  and  grain  sectors  over  1991  –  2002.  Overall  they  find  comparable 
performance between the two types of organisation. Except in the dairy sector, cooperatives had 
lower  asset  turnover  (i.e.  lower  efficiency)  than  IOFs,  as  predicted  due  to  the  need  for 
cooperatives  to  maintain  greater  peak  capacity  than  IOFs.  However,  cooperatives  in  all  four 












Finally,  Chan  and  Robb  (1998)  present  New  Zealand  evidence  on  the  relative  profitability  of  a 
cooperative  and  IOF  operating  in  the  same  industry,  albeit  in  the  wholesale  grocery  and 
distribution  industry  –  i.e.  a  customer  rather  producer  cooperative,  and  not  in  the  agricultural 
sector.  Specifically,  these  authors  compare  the  performance  of  Foodstuffs  (an  NGC­like 
cooperative)  and  Progressive  Enterprises  Limited  (an  IOF)  over  1991  –  1997  following  the 
methodology  of  Lerman  and  Parliament  (1990).  They  found  that  the  financial  ratios  were 
consistently of the opposite relative magnitude to those predicted. Furthermore, comparing the two 
organisations  in  terms  of  a  combined measure  of  cash  flows  and  profits  also  rated  Foodstuffs 
ahead of Progressive, with the latter generating cash flows but not profits, whereas Foodstuffs has 
enjoyed growth in both cash flows and profits. Despite theoretical predictions to the contrary, the 
authors  conclude  that  Foodstuffs  has  outperformed Progressive,  having  higher  profitability,  less 
leverage,  better  solvency  and  liquidity,  and  greater  asset  efficiency.  Consistent  with  evidence 
discussed  in  Section  4.4,  Chan  and  Robb  suggest  that  the  cooperative  need  to  monitor  both 
profitability and cash  flow  (since  the  latter  is  required  for annual patronage  returns and  to meet 
member  equity  redemptions)  forces  cooperatives  to  be more  accountable  to  their  owners  than 
IOFs, and better able to withstand financial difficulties. 
Inter­Cooperative Comparisons 
Lerman  and  Parliament  (1989)  examine  whether  there  are  size  and  industry  effects  on  the 
profitability, efficiency,  liquidity and capital  structure of  cooperatives. Their  sample comprised 43 
US dairy,  supply,  food marketing and processing,  cotton and grain marketing cooperatives over 
1970 – 1987. They found that significant size effects were evident, with larger cooperatives having 
higher asset turnover (i.e. greater efficiency) than smaller ones. Conversely, smaller cooperatives 
were more profitable and  liquid  than  larger ones. This  suggests  that  the benefits of  size do not 
necessarily  translate into profitability. However, no significant size effects were evident in capital 
structure (i.e. leverage). 
As  to  industry effects, dairy cooperatives exhibited  the highest efficiency,  followed by grain and 












Using  1972  data  for  a  sample  of US milk  processing  cooperatives  and  IOFs, Porter  and Scully 
(1987) examine the relative efficiency of these organisations according to eight different measures 
(such as price, scale, and technical efficiency). They find that cooperative milk processors were on 




there  is no monopsony power  in milk processing, which can be supported  in  the US where milk 








Focusing  on  the  second  type  of  inefficiency,  Boyle’s  data  suggest  that  cooperatives  price  their 
inputs  “as  if”  they  were  profit  maximisers  (i.e.  like  IOFs),  and  did  not  price  inefficiently  as 





(2000)  compare  the  efficiency  of  dairy  processing  with  “best  practice.”  They  note  that  the 
Australian dairy industry was dominated by two large Victorian cooperatives, Murray Goulburn and 
Bonlac,  accounting  for  half  the  market.  Using  data  for  1969  through  1996,  they  find  modest 
technical  progress,  and  observe  some  convergence  in  productivity  levels  across  states, 
suggesting that dairy deregulation had encouraged improved industry performance. They conclude 
that the Australian industry is operating at a high level of technical efficiency. 
Finally,  Sullivan  and  Scrimgeour  (1995),  consider  the  performance  of  the  New  Zealand  Dairy 






sales  than did  the NZDB. Higher NZDB sales volatility was attributed  to  its greater proportion of 











These  authors  cite  previous  research  showing  that  IOF  grain marketing  and  farm  supply  firms 







3)  Cooperatives with a more diversified output mix are more  technical,  scale and overall 
efficient compared to specialised cooperatives. 
Finally, Hailu et al.  (2005) examine  the productive efficiency of 54 Canadian  fruit and vegetable 
cooperatives  over  1984  –  2001.  They  found  their  results  to  be  sensitive  to  the  choice  of 
methodology,  but  in  general  concluded  that  production  costs  for  these  cooperatives  could  have 
been reduced by 28% had they been operating on their respective production frontiers. Significant 
variation in efficiency was evident in  their sample, with smaller and larger cooperatives  the most 






property  rights  (in  traditional  cooperatives)  –  in  this  case  unowned  capital  –  generates  capital 
returns to suppliers in proportion to their supply (boosting the returns to supply). They show that 
the  inefficiency  this  gives  rise  to  can  be  resolved  if  the  cooperative’s  shares  are  priced  at  the 
present  value  of  expected  dividends  (i.e.  at  true  “fair  value”),  and  open  supplier  entry  and  exit 
decisions are  taken solely on the basis of  the profitability of membership. In such circumstances 
the  traditional  cooperative  horizon  problem  is  also  resolved.  Hart  and  Moore  (1998)  similarly 





1)  Despite  theoretical  predictions,  dairy  cooperatives  tend  to  outperform  their  IOF 
counterparts in terms of various efficiency and financial performance measures. Porter 
and Scully (1987) find the reverse, but acknowledge that their result is sensitive to the 
assumed  absence  of monopsony  power  in milk  processing.  Sullivan  and  Scrimgeour 
(1995)  found  the  NZDB  to  be  less  efficient  and  to  add  less  value  than  Nestle,  but 
acknowledge that the activities of each were not very comparable.
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2)  For  other  cooperative  types  (e.g.  fruit  and  vegetable,  farm  supply),  cooperatives  are 
sometimes  to  found  to  exhibit  less  asset  efficiency  than  IOFs  (e.g.  Lerman  and 
Parliament  (1990),  and  Hardesty  and  Salgia  (2004)),  but  otherwise  comparisons  are 
mixed (Schrader et al. (1985)) or revel no significant differences in performance. In the 
case  of  New  Zealand  wholesale  grocery  and  distribution  industry,  Chan  and  Robb 
























structures  and  vice  versa.  However,  some  material  is  available  on  the  international 
competitiveness of cooperatives. 
Each of these questions is touched on below, with special mention made on the effects of mixed 
industry  structures  on  input  supply  procurement  (a  topic  of  interest  for  the  New  Zealand meat 
industry,  as  discussed  in  Section  5.3).  It  is  also  important  to  consider  the  implications  of  the 
available  research with  the  international  focus of most New Zealand agricultural cooperatives  in 




As  noted  in  Section  3.2.1,  all  of  21  US  agricultural  cooperatives  surveyed  in  Peterson  and 
Anderson  (1996)  actively  pursued  a  competitive  yardstick  strategy,  seeking  to  force  IOFs  with 
market power in their industry to behave more competitively. Hoffman and Royer (1997) argue that 
the  favourable  public  policy  enjoyed  by  cooperatives  in  the  US  is  due  to  their  perceived  pro­ 
competitive  influence on  IOFs. They summarise  the associated competitive yardstick hypothesis 
as  follows: cooperatives will offer farmers more favourable prices  for  their outputs because they 
seek  to  offer  service  at  cost  (i.e.  breakeven)  rather  than  to  maximise  profits  (as  do  IOFs). 
Competing  non­cooperatives must  therefore match  these  prices  to  avoid  losing  suppliers.  This 
prediction is not universal, however, often being limited to open­membership cooperatives (which 
allow  new  members  to  join  and  do  not  limit  their  supply  decisions).  Closed­membership 





that  this  beneficial  effect  is  not  universal.  Benham  and  Keefer  (1991),  for  example,  add  that 
cooperatives require relatively homogeneous membership in order to compete with IOFs. 
Using 1982 US census of manufactures data, Rogers and Petraglia (1994) examine the effect of 
cooperatives  on  industry  price­cost  margins.  They  find  that  the  percentage  of  industry  sales 
attributable to cooperatives has a significant negative effect on price­cost margins, consistent with 
the  theoretical  competitive  yardstick  effect  of  cooperatives.  Within  the  food  and  tobacco 




However,  using  simulation  to  examine  the  competitive  effects  of  cooperatives  in 
oligopoly/oligopsonies under a range of market behaviours, Hoffman and Royer (1997) found that 
cooperatives can increase welfare under some structures/behaviours, but in fact decrease welfare 
under  others  (due  to  increasing  costs  of  producing  raw  product,  due  to  disproportionate 
cooperative market share and increased production intensity of its members). 
Sexton  (1990)  concludes  similarly,  developing  a  theoretical  model  formally  characterising  the 
pricing  behaviour  of  IOF  processors  in  oligopsonistic markets  in  the  absence  and  presence  of 
cooperatives. With  this model he examines  the conditions under which  the competitive yardstick 
hypothesis can be supported. Consistent with the qualification noted by Hoffman and Royer, open 
cooperative  membership  was  required  (among  other  things)  for  cooperatives  to  have  a  pro­ 
competitive  influence  in  a  mixed  duopoly  shared  with  an  IOF.  He  thus  concludes  that  any 
favourable public policy toward cooperatives should be confined to those with open membership, 





yardstick  effect  extend  from  traditional,  undifferentiated  farmer­first  handler  situations  to 
differentiated consumer product markets. To motivate his analysis he cites empirical work showing 
that  a  cooperative  presence  in  differentiated  product markets  lowers  the  consumer  prices  of  all 
brands.  Cotterill  develops  a  model  showing  that  the  competitive  yardstick  effect  extends  from
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farmer­first  handler  markets  to  differentiated  consumer  products  markets  under  two  market 
structures: 
1)  oligopoly with significant barriers to entry; and 
2)  monopolistic  competition  with  entry  but  only  non­price  competition,  in  which  case 
cooperatives can also ensure the socially optimal number of brands (product variety). 
Cooperative Oversupply as Credible Commitment and Prisoner’s Dilemma 
Like  other  authors,  Cotterill  notes  that  cooperatives  with  open membership  are  unable  to  raise 
prices  anti­competitively  because  they  cannot  control  members’  supply  decisions.  Should  a 
cooperative  successfully  raise  the market  price  for  farmer  outputs,  this  elicits  increased  farmer 
supply which then depresses the price paid. 
Albaek and Schultz  (1998), however, argue  that  this particular mechanism offers cooperatives a 
competitive advantage over IOFs in an industry comprising a cooperative and IOF. They observe 
that traditional cooperatives tend to oversupply, since they typically cannot control member supply 
decisions.  Members  fail  to  internalise  the  full  cost  of  increasing  supply,  which  includes  lost 
revenues to other suppliers if the market price falls in response to such an increase. Under certain 
market  behaviours  (Cournot  duopoly),  credibly  committing  to  a  high  production  level  (e.g.  by 
rewarding managers based on sales, not profits) – thereby pushing out a firm’s reaction function – 
can be advantageous, causing other firm to decrease output. 
They  show  that  a  similar  mechanism  works  when  a  cooperative  competes  with  an  IOF.  The 
cooperative’s  organisational  form  acts  as  commitment  device  for  pushing  the  cooperative’s 
reaction  function outwards,  resulting  in  the profit­maximising  IOF producing  less and enjoying a 
lower profit, while the cooperative makes a higher total profit. It also means that the cooperative’s 












worth,  this  implies  that  IOFs will be relatively good at accepting good projects, and cooperatives 
will  be  relatively  good  at  rejecting  bad  ones.  He  then  derives  conditions  in  which  an  IOF, 
cooperative,  or mixture  of  the  two,  is  optimal  in  a  duopoly,  based  on  this  assumed  difference 
between cooperatives and IOFs in screening good and bad projects. 
Hendrikse  shows  that  there  are  conditions  under  which  a  duopoly  including  a  cooperative 
improves  the performance of  the  IOF, consistent with  the competitive yardstick hypothesis, and 
argues  this  to  justify  continuing  policy  preferences  for  cooperatives. He  also  argues  that  public 
policy  may  be  used  to  alleviate  the  IOF­leaning  prisoner’s  dilemma.  For  example,  taxes  or 
subsidies  could  conceivably  be  used  to  change  the  payoffs  from  firms’  strategic  organisational 
choices  to  ensure  they  coordinate  around  the  cooperative  form.  Finally,  like  Tennbakk  (1995), 
Hendrikse’s  model  is  able  to  explain  the  coexistence  of  cooperatives  and  IOFs  in  equilibrium, 
though  Tennbakk’s  model  distinguishes  the  two  types  in  terms  of  objective  function,  while 
Hendrikse focuses on differences in decision­making processes. 
Effect of Cooperative Competition on Innovation 
On  a  different  tack,  Giannakas  and  Fulton  (2002)  develop  a model  examining  the  relationship 
between cooperative competition  in an  industry and  innovation. They develop a model  showing 
that  cooperative  involvement  in  R&D,  depending  on  the  size  of  R&D  costs,  can  be  welfare 
enhancing, and hence socially desirable. In particular: 
1)  When  innovation  costs  are  relatively  low,  total  R&D  is  not  changed  by  cooperative 
presence  in  a  market,  but  the  cooperative’s  pricing  strategy  reduces  the  prices  of 
inputs faced by producers and IOF profits, while increasing cooperative market share 
and the welfare of all producers (whether cooperative members or not); and 
2)  When innovation costs are relatively high, cooperative  involvement can  increase  the 
total amount of R&D in  the market, with cooperatives spending more than  IOFs  in a 
pure oligopoly (with this increased R&D outweighing that displaced due to competition 
between the cooperative and remaining IOF). With a cooperative choosing its pricing 
strategy  to  maximise  member  welfare,  this  increased  innovation  reduces  farmers’ 
input  prices  and  increases  the  welfare  of  all  agricultural  producers  sufficiently  to 
outweigh an associated reduction in suppliers’ profits, raising social welfare. 
Other Effects of Cooperatives on Competition 






Cross  and Buccola  (2004)  develop  a model  that  can  not  only  support  the  competitive  yardstick 
effect,  but  which  also  predicts  that  cooperatives  become  suboptimal  when  the  weakness  in 
competition  that  initially  spurs  cooperative  development  is  resolved.  As  they  put  it  (p.  1254) 
“Cooperatives flourish when competition is weak and decline when it is robust.” In particular, when 
cooperative industries become competitive, the optimal capitalisation for active­member controlled 
cooperatives  is  zero,  and  the  probability  of  bankruptcy  high.  In  these  circumstances  the  risk  of 






competition,  assuming  cooperative  members  cannot  realise  the  full  value  of  their  cooperative 
investment due to poorly specified property rights, but no better than cooperatives when sales are 
allowed  (although  they  note  that  cooperatives  will  not  maximise  value  even  under  perfect 
competition). Consumer cooperatives are shielded from the full effects of competition because any 
economic  rents  they  produce  from  having  lower  costs  are  used  by  the  cooperative  to  shield 
members from competitive pressure. 
4.2.2  Implications of Mixed Industry Structures for Procurement 
As  mentioned  above,  Hoffman  and  Royer’s  (1997)  summary  of  the  competitive  yardstick 
hypothesis points to cooperatives’ breakeven (i.e. service at cost) objective function as the source 
of  cooperatives  being  able  to  pay  higher  prices  to  their  farmer  suppliers.  This  forces  IOF 
competitors to match those higher prices if they wish to maintain their input supplies. However, the 
model  of  Karantininis  and  Zago  (2001),  also mentioned  above,  predicts  differential  impacts  for 
different supplier types. In a mixed oligopoly comprising a cooperative and an IOF, when farmers 
are  heterogeneous  in  terms  of  efficiency,  the  cooperative  will  tend  to  attract  the  less  efficient 
farmers (suggesting possible disadvantage to open membership cooperatives). 
In  fact,  Sexton  (1994)  argues  that  cooperatives  can  be  at  a  further  disadvantage  relative  IOF 
competitors  in  procuring  input  supplies,  specifically  where  they  cannot  identify  or  reward  high 






offering  differential  terms  in  distributing  earnings  and  voting  power  in  proportion  to  member 
patronage volume or patronage­generated equity (i.e. adopting more NGC­like characteristics). 
Similarly,  Seipel  and Hefferman  (1994)  argue  for  further  procurement  advantages  of  IOFs  over 
their  cooperative  rivals.  They  observe  that  40%  or more  of  processing  in most  US  commodity 
sectors is controlled by just four firms. Many of these firms process multiple commodities, allowing 
them  to  cross­subsidise  product  categories.  This  places  such  IOFs  at  a  distinct  advantage  in 
procurement,  since  cooperatives  attempting  to  match  their  commodity  diversity  to  enable 
procurement  cross­subsidisation  can  encounter  heterogeneity  problems  that  raise  the  costs  of 
cooperative ownership. 
Conversely,  Fulton  and  Giannakas  (2001)  argue  that  some  cooperatives  face  advantages  in 
securing  supplier  commitment.  They  observe  that  large,  centralised, multi­purpose  cooperatives 
are facing substantial financial pressures, which they explain in terms of members’ perceiving little 
linkage between the cooperative’s and their own success, cross­subsidisations, growing member 




defined  property  rights,  and  governance  structures  that  are  transparent,  responsive,  and  less 
subject to capture by management or interest member groups. 





Finally,  Hobbs  (2001)  describes  how  cooperative  Danish  pork  producers  have  successfully 
resolved  producer  heterogeneity  issues  that  would  otherwise  trouble  the  cooperative  approach, 
enabling better  servicing of differentiated customers. The Danish pork  industry’s umbrella body, 
Danske  Slagterier,  has  developed  set  production  standards  for  specific  markets  (e.g.  higher 
slaughter  weights  for  Germany,  and  animal  welfare  and  food  safety  requirements  for  the  UK). 
Additionally, market­specific contracts are also used by Danish pork cooperatives, overcoming the 
classic  “hold­up”  problem  faced  by  hog  producers  investing  in market­specific  assets  to  breed 
animals  to  particular  market  specifications.  Such  contracts,  guaranteeing  farmers  a  market
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premium  for  investing  to  produce  for  specific markets,  reduce  the  higher  costs  and  risks  such 
farmers incur, even under a cooperative structure. 
4.2.3  International Competitiveness of Cooperatives 
Schroder  et  al.  (1993)  argue  that  agriculture  faces  inherent  obstacles  to  globalisation,  but  that 
statutory  producer  boards  and  agricultural  cooperatives  (together,  producer  marketing 
organisations,  or  PMOs)  face  additional  such  barriers.  First,  they  note  that  producer  control  of 
PMOs  makes  them  somewhat  anachronistic  in  a  globalised,  customer­focused  market,  in  that 
marketing­oriented  companies  start  with  a  customer  –  not  producer  –  focus.  Also  such 
organisations are typically located near the beginning of the agri­food supply chain, and therefore 
receive much weaker market signals from the consumer than businesses such as the increasingly 
dominant  retailer  chains.  Global  food  companies  enjoy  the  advantage  of  being  able  to  source 
materials  from  around  the  world,  which  once  again  is  not  an  advantage  enjoyed  by  typically 
geographically­based,  producer­controlled  marketing  organisations.  Finally,  statutory  marketing 
organisations  (more  so  than  cooperatives)  can  become  more  focused  on  satisfying  legislative 
requirements  and  constraints  than  meeting  customer  demands.  They  conclude,  however,  that 
these obstacles are not insurmountable. 
Seipel  and  Hefferman  (1994)  similarly  look  at  the  inherent  advantages  and  disadvantages  of 
agricultural  cooperatives  in  a  globalised  agri­food  supply  chain.  They  argue  that  the  increasing 
concentration of food processing and marketing in the hands of a few trans­national corporations 




Just  as  the  producer  focus  of  PMOs  can  be  anachronistic  in  consumer­focused  competitive 
environments,  so  too  can  international  involvement  by  cooperatives.  Cooperatives  need  to 
internationalise to compete, but such competition, as developed by IOFs, (p. 11) “is premised on 
the  logic  of  shifting  capital  among  enterprises  and  nations  based  on  anticipated  rate  of  return. 










2)  Cooperatives often have  ties  to a domestic  resource base  ­ not  to mention,  specific 
commodity (and sometimes, social group) ­ including capital plant, which may result in 
conflicts  if  a  cooperative  internationalises  and  devalues  the  value  of  its  members’ 
assets (e.g. through enhancing markets for competitors). 
3)  The high­risk and  long­term nature of  international  investment does not  sit well with 
the  property  rights  limitations  associated  with  cooperatives,  particularly  traditional 
cooperatives (e.g. portfolio problem, horizon problem). 
On the other hand, cooperative advantages in international involvement include: 
1)  Cooperatives  are  often  perceived  as  reliable,  quality  suppliers, making  foreign  end­ 
users more inclined to form alliances with cooperatives to ensure supply security (after 
all, farmers are unlikely  to quickly exit  the  industry, hence  they have an  incentive  to 
invest in reputation). 
2)  Cooperatives  are  often  seen  as  highly  ethical  and  trustworthy  business  partners  by 
business  entities  in  other  countries  (once  again,  reflecting  the  value  of  investing  in 
reputation in the context of repeated interactions). 
3)  Cooperatives  can  be  well­placed  to  fill  emerging  international  niche  markets,  for 
example,  representing  an  alternative  form  of  food  distribution  system better  able  to 
credibly  satisfy  consumer  concerns  regarding  food  safety,  environmental  standards 
and animal welfare. 
4)  Federated  cooperatives,  in  which  smaller  cooperatives  gain  scale  while  preserving 
farmer ownership and control, with some trade off of coordination and incentives, may 
well represent a competitively viable global model. 
Similarly,  based  on  survey  data  from  31  US  agricultural  processing/marketing  cooperatives 
Buccola  et  al.  (2001)  argue  that  cooperatives  face  disadvantages  in  investing  or  selling  directly 
abroad, although with some tempering considerations. Significant among these disadvantages are 
cooperative owners’  risk aversion,  since  international ventures  increase  farmers’ exposure  to an 
already relatively undiversified investment. Cooperative financing methods, such as capital retains, 
were  also  found  to  contribute  to  the  risk  of  overseas  ventures.  On  the  other  hand,  like  IOFs, 











Finally,  Hobbs  (2001)  argues  that  the  Danish  pork  industry  should  be  at  a  considerable 
competitive  disadvantage  relative  to  its major  export  competitors.  Land  is  scarce  and  relatively 
costly,  farm  sizes  are  limited  due  to  environmental  regulation,  the  European  Union’s  Common 
Agricultural  Policy  (CAP)  inflates  feed  prices,  labour  costs  are  relatively  high  (e.g.  two  to  three 
times those in Canada) and it is distant from the important Japanese pork export market. Yet the 
Danish  industry  exports  80% of  production,  and  accounts  for  25  –  30% of  global  pork  exports, 





Denmark  has  a  long  cooperative  history,  with  its  first  dairy  cooperative  established  in  1882.  Today  slaughterhouses 
account for 44% of the cooperative sector, followed by dairy (28%), and farm supply (15%). Insurance (7%), gasoline and 
fuel  (2%),  and  other  activities  comprise  the  balance.  All  agricultural  cooperatives  belong  to  the  Federation  of  Danish 
Cooperatives. 
The Danish pork  industry should  be  at  a considerable competitive  disadvantage  relative  to  its major  export competitors. 
Land is scarce and relatively costly, farm sizes are limited due to environmental regulation, the European Union’s Common 
Agricultural Policy (CAP) inflates feed prices, labour costs are relatively high (e.g. two to three times those in Canada) and 









slaughter,  processing,  further processing  and  exporting,  enhancing  information  flows  through  each. An  industry  umbrella 
body, Danske 




to  specific  markets,  and  help  the  industry  respond  to  changing  market  circumstances.  Danske  Slagterier’s  initiatives, 




and  animal  welfare  and  food  safety  requirements  for  the  UK).  Additionally,  market­specific  contracts  are  also  used  by 
Danish pork cooperatives,  overcoming  the classic  “hold­up” problem  faced by hog producers  investing  in market­specific 










1)  The  cooperative  competitive  yardstick  hypothesis  enjoys  some  empirical  support, 
suggesting that the existence of a cooperative in an imperfectly competitive industry can 
be pro­competitive. 




3)  The  ability  of  cooperatives  to  raise  prices  by  restricting  output,  particularly  where 
cooperative membership is open, is constrained by their inability to control member (and 
non­member  farmer)  supply  decisions.  In  fact  this  feature  also  provides  cooperatives 
with  a  competitive  advantage  relative  to  IOFs,  in  that  they  can  credibly  commit  to 
oversupply, forcing IOFs to reduce output. 
4)  The  welfare  effects  of  mixed  duopolies  comprising  a  cooperative  and  IOF  are  not 
uniform. In some cases a prisoner’s dilemma emerges in which each industry member’s 
best  response  is  to  adopt  a  cooperative  form,  while  they  would  both  be  better  off 
adopting the IOF form. In other cases the reverse is true. The presence of a cooperative 
in a mixed duopoly is predicted to increase innovation in that industry. 
5)  Conversely,  in  terms  of  price  and  quality  choices  the  IOF  form  is  predicted  to  be 
superior to the cooperative form where an industry is competitive, although not always. 
6)  Cooperatives  are  predicted  to  suffer  disadvantages  relative  to  IOFs  in  situations  of 
competitive  procurement,  particularly where  farmers  are  heterogeneous  (although  the 






As  globalisation  of  the  agri­food  industry  places  greater  demands  on  agricultural  producers  to 
provide  more  differentiated  products  (e.g.  either  in  terms  of  inherent  type/quality,  or  food 
safety/GE­free  status,  animal  welfare  and/or  environmental  sustainability),  it  is  natural  to  ask 
whether cooperatives offer any advantages or disadvantages  in meeting  these demands. A key 
question  is  whether  traditional  agricultural  cooperatives  can  move  beyond  the  provision  of 






importance of  farmers being able  to  restrict  the supply of any successful brand,  such as basing 
brands on some fixed attribute (such as product locale), limiting membership of the producer group 
(as  in  NGCs),  imposing  strict  production  and/or  quality  standards,  or  using  some  ingredient  or 







International. These authors argue  that  fair  trade coffee networks,  linking Southern growers with 
Northern buyers, provide growers with a range of economic and social benefits, including a coffee 
price  more  than  twice  the  world  price,  and  increased  cooperative  credibility  with  banks, 
governments and members. 
Janzen and Wilson (2002) investigate the marketing of specialty and identity preserved grains in 
the  US.  Grain  marketing  strategies  have  become  increasingly  important  given  consumer­  and 
processor­driven  demand,  and  interest  in  non­GE  products.  Key  factors  in  the  successful 
marketing  of  specialty  and  identity  preserved  grains  were  found  to  include  effective  market 
development,  information  systems  to  support  traceability  at  all  levels  of  the  supply  chain,  and 
contracting  to provide producers of specialty grains with some assurance of a market  (cf similar 
mechanisms  used  for  specialty  products  in  the  Danish  pork  industry  noted  by  Hobbs  (2001)). 
Cooperatives  and  producer  alliances were  found  to  have  a  key  strength  in  this  regard,  as  they
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(2004).  AgGuild  is  an  affiliation  of  50  grain  producers  involving  the  negotiation  of  contractual 
agreements  with  product  users,  providing  protocols  for  maintaining  quality  standards,  and 
information gathering and sharing. It attempts to capture a premium over the general commodity 
grain price by producing viable quantities of crops meeting the quality and attribute specifications 
of  contracting  users.  Producer  affiliations  are  offered  as  a  successful  alternative  to  NGCs  – 
another  strategy  increasingly  employed  by  agricultural  producers  to  capture  some  of  the 
downstream  value  of  their  products  –  and  one  requiring  less  capital  outlay  and  risk:  an  NGC 
“without the bricks and mortar.” 
Hobbs  (2001)  explains  the  exporting  success  of  the  Danish  pork  industry,  despite  apparent 
competitive  disadvantages,  in  terms  of  the  industry’s  close  coordination  provided  by  its 
cooperative structure. This close horizontal and vertical  coordination encompasses  supply chain 
activities  from breeding  and  genetics,  production,  slaughter,  processing,  further  processing  and 
exporting,  enhancing  information  flows  through  each.  Industry­wide  strategies  include  the 
voluntary  eradication  of  salmonella  from  the  Danish  pig  herd,  the  voluntary  ban  on  the  use  of 
artificial  growth  promoters,  and  barcode  labelling  enabling  consumers  to  trace  farm  of  origin, 
animal  welfare,  environmental  practices,  etc.  Coordinating  institutions  reduce  transaction  costs, 
enhance product quality, enable products to be tailored to specific markets, and help the industry 
respond to changing market circumstances. Initiatives of the industry’s coordinating body, Danske 
Slagterier’s,  coming  from  a  recognised,  industry­wide  body,  also  add  “credence  attributes”  to 
Danish  pork  products  that  export  customers  rely  on  and  which  reduce  the  need  for monitoring 
activities  by  those  customers.  Individual  producers  can  build  on  their  own  additional  quality 
standards to meet the needs of specific buyers. 
Furthermore Danske Slagterier has developed set production standards for specific markets (e.g. 
higher slaughter weights  for Germany, and animal welfare and  food safety  requirements  for  the 
UK).  Additionally,  market­specific  contracts  are  also  used  by  Danish  pork  cooperatives, 








Finally,  Miranowski  et  al.  (2004)  compare  IOF  and  cooperative  product  differentiation  and 
segregation  of  non­GE and  specialty  corn  and  soybean  crops  in  Iowa  using  2003  survey  data. 
While they did not test any specific hypotheses, they find that cooperatives tend to have a higher 
probability than IOFs of handling specialty crops, and on average, of handling a higher volume of 






sector. The 100  largest agricultural marketing cooperatives  in 1991 accounted for  just 7% of the 
value of all shipments, and only 3.6% of value added, indicating that such cooperatives tended to 
operate in low value­added, first­stage food manufacturing industries. Despite this, the importance 
of  cooperatives  in  helping  farmers  to  participate  in  downstream value­added  activities  is  widely 
acknowledged (e.g. Canadian Minister’s Advisory Committee on Co­operatives (2002)). 
Furthermore, Nilsson  (1997a)  notes  the  rise  of  vertically  integrated, market­driven,  value­added 
focused  NGCs  in  the  US,  and  discusses  the  success  of  such  NGCs  in  contributing  to  a 
revitalisation  of  the Great  Plains  communities  and  economies.  Using  production  contracts,  and 
delivery rights and obligations, to streamline all business functions, the first such NGC was created 
in South Dakota, and the model has since been exported. More than 50 NGCs were created in just 










collective  decision­making  are  sufficiently  low  (e.g.  when  cooperative members  are  sufficiently 




1)  Cooperatives  will  prevail  where  an  organisation’s  owners  have  an  interest  in 
consuming its output and the costs of collective decision­making are low; and 
2)  The quality produced by an organisation  is higher,  the higher  the share of buyers  in 
that organisation’s owners, and  the  lower  the  share  of profits  in  those  owners’  total 
payoffs. 
Hoffmann  (2002)  examines  how  ownership  structure  affects  quality  choice  in  a mixed  duopoly 
framework comprising coexisting IOFs and/or cooperatives. He finds that each type of organisation 
produces  higher  quality  in  different  conditions.  IOFs  produce  higher  quality  at  lower  prices  and 
generate  a  larger  consumer  surplus  than  cooperatives  when  the  cost  of  quality  at  farm  level  is 
fixed  (with  respect  to  the  level  of  quality  and  quantity  produced).  This  arises  because  only 
cooperatives consider these costs in this case. Conversely, where the farm level cost of quality is 
variable,  the  cooperative  has  a  cost  advantage,  as  the  IOF  processor  has  to  pay  farm­level 
marginal cost for all its farm inputs. Furthermore, in this case cooperatives generate higher levels 
and larger quantities of the high quality good at lower prices, producing higher profits and a larger 
market share of  that good. They also generate  larger consumer surplus and higher  total welfare 
than IOFs in this case. 






Winfree and McCluskey  (2005)  investigate  the association between collective  reputation  (where 
quality is not traceable to specific firms in a producer group) and product quality, as might arise in 
the  case  of  specialty,  regional  or  local  food  products.  They  develop  a  game­theoretic  model 
showing that where collective reputation is based on past average quality, as the number of firms 
in the producer group increases the incentives to provide quality decreases. They offer minimum 
quality  standards,  or  producer  group  strategies  to  punish  supplier  firms  failing  to  meet  quality 
requirements, as methods  to elicit optimal quality choices. By  implication, cooperatives can  thus 
be an alternative  to quality  regulation, where  they have  the means and  incentive  to  themselves 
monitor the quality of their supplies and sanction suppliers who skimp on quality. 
Jermolowicz  (1999)  notes  a  practice,  unique  to  cooperatives,  with  a  bearing  on  the  ability  of 
cooperatives to control supply quality. Cooperatives often engage in “pooling” whereby producers 






where  producers  are  homogeneous,  but  encounter  tensions  where  they  produce  significantly 
differentiated  produce  (in  terms  of  quality  or  type).  The  durability  of  pooling  will  come  under 
pressure as consumer demands for product traceability increase. 
Ohlsson  (2003)  examines  how  New  Zealand’s  dairy  cooperatives  have  adjusted  their  market 
strategies and organisational structures as a result of changing market characteristics. She notes 






markets.” Examples of  this  include an alliance with Nestle  in North, Central and South America, 
and  joint  ventures with Arla  Foods  in Great Britain  and Dairy  Farmers  of  America. Conversely, 
dairy  cooperative Tatua  is  the most  specialised  of  the  three,  producing  consumer  products  and 
value­added  ingredients.  It  is  also  the most  individualised  and NGC­like, with  practically  closed 
membership, tradable shares, and voting rights and capital contributions  linked  to delivery rights 
(and like Westland, is geographically limited). 
Finally, Clement  (2003)  discusses  the  importance  of  secure  property  rights and  cooperation  for 
product  quality  and  value­added  in  New  Zealand  fisheries.  He  offers  the  Orange  Roughy 
Management Company (ORMC), formed in 1991 by a consortium of orange roughy and oreo dory 
quota­owners, as an example of a cooperative venture  to maximise  the value of  the deepwater 
fisheries  through  sustainable  management.  It  represents  99%  of  such  quota­owners.  Secure 




round,  improving  both  fish  quality  and  supply  continuity.  Processing  aboard  modern  factory 
trawlers  has  also  enabled  frozen­at­sea,  consumer­ready  products. Marketing  advantages  have 
been gained with customers due to improving the long­term sustainability of the fishery. 
4.3.3  Innovation 
As  reported  in  Section  4.2.1,  Giannakas  and  Fulton  (2003)  develop  a  model  examining  the 
relationship  between  cooperative  competition  in  an  industry  and  innovation.  Their  modelling
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predicts  that  at  worst,  when  innovation  costs  are  relatively  low,  total  R&D  is  not  changed  and 
producers’ welfare is enhanced by cooperative presence in a market. Conversely, when innovation 
costs  are  relatively  high,  cooperative  involvement  can  increase  the  total  amount  of R&D  in  the 
market,  and  the  welfare  of  all  agricultural  producers.  Key  to  their  conclusion  is  the  difference 
between IOF and cooperative objective functions they assume. Whereas an IOF maximises total 
profits, a cooperative is assumed to maximise total member surplus. Because of this difference the 
cooperative  faces  a  greater  incentive  to  innovate  because  it  internalises  the  effects  of  reduced 
costs and prices (due to process innovation) on member welfare. 
4.3.4  Summary – Product Differentiation, Value­Added and Innovation 
The main  themes emerging  from this survey of  literature on cooperative  involvement  in product 
differentiation, value­added/quality choice and innovation are: 
1)  Despite their undifferentiated, low­value added commodity origins, there is evidence of 
agricultural  cooperatives  either  adapting  their  strategies  within  existing  cooperative 
forms  to  provide  greater  value­added  and/or  differentiated  products,  or  their 
organisational  form  (e.g. by adopting NGC­like characteristics) where existing  forms 
do not  facilitate  the necessary changes.  Indeed,  in  some circumstances only NGCs 
are  predicted  to  be  viable  organisational  forms  where  value­added  activities  are 
marginal for IOFs. 
2)  With respect to product traceability, cooperatives and producer alliances are found to 










6)  There  is  evidence  of  New  Zealand  cooperatives  adopting  various  types  of 

















the  main  source  of  inefficiency  to  the  structure  of  cooperative  property  rights.  They  concede, 
however,  that  vertical  integration  into  processing  by  cooperatives  where  there  is  monopsony 
market power can result in improved efficiency. 
Russo  et  al.  (1999)  examine  the  effect  of  managerial  power  on  cooperative  leverage  using  a 
sample of 521  Italian agricultural  cooperatives. They note excess  leverage  in  Italian agricultural 
cooperatives, with 48% of 2,322 such cooperatives having an equity/asset ratio of less than 10%, 
and  other  research  showing  cooperatives  to  have  less  equity  than  investor­owned  firms 
(equity/fixed assets of 40%, versus 70%). The associated  financial distress reduces cooperative 
efficiency,  increasing  transaction  costs  and  missed  profit  opportunities,  and  also  limits 
cooperatives’ ability to respond to global demands. 





equity/asset  ratio  should  be  higher,  more  sensitive  to  risk,  and  less  sensitive  to  cooperative 
profitability and financing costs.
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In  fact  they  find  capital  structures  of  cooperatives with  powerful managers  to  significantly  differ 
from those where managers are non­powerful, and to respond in different directions to increases 
in  profitability  (increasing  equity  ratios  for  the  former;  decreasing  for  the  latter).  Leverage  was 
higher for cooperatives with non­powerful managers than for those with powerful managers, with 
69% of  the non­powerful manager cooperatives having an equity  ratio of  less  than 10%, versus 
only 40% for the others. Average equity ratios for these two classes of cooperative were 10% and 
19% respectively. 
While  these  differences  in  capital  structure  support  the  hypothesis  of  agency conflicts  for  some 
cooperatives,  the  authors  argue  that  those  with more  powerful  managers  are  better  placed  to 
compete internationally in changing global food markets due to weaker capital constraint (i.e. less 
financial distress). They note the dilemma this creates – members prefer to minimise their capital 
commitments  to  cooperatives,  but  where  powerful managers  influence  higher  equity  ratios  this 
enhances competitiveness. 
Katz  (1997)  empirically  examines  the  influence  of  competitive  strategy  on  productivity  for 
cooperatives  and  investor­owned  firms  in  14  sub­sectors  of  the US  food  products  industry  over 
1988 – 1992, using an agency  theory and property  rights  framework. He finds  that cooperatives 
with  higher  productivity  tend  to  resist  diversifying  growth  strategies, maintain  higher  liquidity  (to 
avoid bankruptcy) and limit technology­related expenditures. Members cannot easily diversify their 
cooperative ownership and so demonstrate risk­aversion. 
Conversely,  owner­influenced  investor­owned  firms  with  higher  productivity  were  smaller, 
diversified  into  unrelated markets,  had  lower  liquidity,  and  paid  their  chief  executives more  for 
performance. Manager­controlled investor­owned firms – those with no single shareholder owning 
more  than  5%  of  the  firm’s  equity  –  with  higher  productivity  tended  to  be  smaller,  avoided 
unrelated  diversification,  and  had  higher  liquidity.  He  concludes  that  these  results  confirm  the 
importance of agency costs in determining competitive strategy and influencing productivity. 
Keeling  and  Carter  (2004)  examine  the  failure  in  2000  of  an  80­year  old  Californian  rice 
cooperative, Rice Growers Association (RGA), from an agency cost perspective. Based on survey 
responses  they  found that RGA members  thought it failed due  to poor management, including a 
decision  to  pursue  product  differentiation,  and  an  inability  to  contain  costs.  RGA’s  board  was 
regarded as passive and ill­equipped to scrutinise management decisions, and management skills 
were  not  well­regarded,  with  management  failing  to  evaluate  complex  business  decisions  and 
being remiss  in planning for future contingencies. Despite these governance flaws, members did 
not actively involve themselves  in running RGA, highlighting free­rider problems at both member 





more closely  tied  to firm size  than performance, with ex post bonuses preferred  to  those set ex 
ante. They also cite a 1994 survey finding that ex ante bonuses are more likely to be associated 
with profits, while ex post bonuses were more likely to be based on sales. 
Drawing on case  studies  they  find  that  cooperative boards are  sceptical of ex ante bonuses  for 
reasons  including  difficulty  in  defining  appropriate  variables  to  tie  bonuses  to,  problems  in 
distinguishing managerial performance and exogenous effects, and inexperience with this type of 
compensation.  They  also  find  that  the  principal  agent  problem  in  cooperatives  is  primarily  dealt 
with  in  two  ways.  First,  by  frequent  interaction  between  the  cooperative  board  and  manager, 
particularly for  long­serving managers. Second, because  the cooperatives studied make most of 
their  sales  to  members,  managerial  performance  is  directly  assessed  by  members  in  most 
transactions. Trechter et al.  conclude  that  cooperatives do not  tend  to  solve  the principal  agent 
problem  via  high­powered  financial  incentive  schemes  (as  is  more  common  in  IOFs),  but  by 
continual oversight by cooperative boards and members. 
This conclusion squares with the findings of Peterson and Anderson (1996), based on their survey 
of  cooperative  strategies  identified  in  a  survey  of  21  US  cooperatives.  Despite  the  theoretical 
argument  for  cooperatives  to  be  formed  to  reduce  agency  costs  by  achieving  economies  in 
monitoring  managers  and  strategies,  survey  respondents  did  not  indicate  this  strategy  was 
pursued  in practice.  In  fact  their  survey provided mixed signals about agency cost  issues. More 





high agency costs, not  low. On the other hand most cooperative chief executives  indicated  their 






of  agricultural  and  horticultural  markets.  These  arise  due  to  both  competition  flowing  from
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globalisation,  and  because  of  increasing  consumer  demands  for  variety  and  quality.  Both  have 
resulted in governance changes among growers, and between growers and wholesalers. Product 
and  quality  differentiation,  and  differential  rates  of  innovation,  create  heterogeneity  of  interest 
among  (horizontally  and  vertically  integrated)  cooperative  and  (horizontally  integrated)  grower 






in  IOFs)  is  superior  to cooperative ownership as member heterogeneity  rises, with cooperatives 
being  first  best  only  when  the  median  member  has  average  preferences  (in  which  case  one­ 
member­one­vote  becomes  efficient).  Also,  IOFs  are  superior  to  cooperatives  as  the  industry 






vote may in fact be  the  least  inefficient voting mechanism (e.g. compared with  IOF’s one­share­ 
one­vote) due to its clarity and protection against abuse. 
Banerjee  et  al.  (2001,  p.  139)  construe  firms  as  “domains  in  which  disparate  interest  groups 
compete over  rents, resulting in considerable loss of efficiency”, with conflicts exacerbated when 
there  is  substantial heterogeneity among firm members. They  focus on  Indian sugar processing 
cooperatives, which are meant to pay uniform prices to all growers. In practice, they argue, larger 
members  (who  are  more  powerful  within  the  cooperative)  use  their  power  to  depress  the 
sugarcane price, generating  retained earnings  that  they  then appropriate  in pecuniary and non­ 
pecuniary ways (such as through cooperative expenditure on temples, and schools and hospitals, 
as  well  as  through  direct  expropriation).  They  find  support  for  this  prediction  from  a  dataset 
comprising nearly 100 sugar cooperatives in the Indian state of Maharashtra over 1971 – 1993. 
Bogetoft and Olesen (2003) cite research criticising cooperatives for too little investment in product 
and  market  innovation.  They  show  that  members  of  agricultural  marketing  cooperatives  who 
produce  standard  products  have  conflicting  interests  with  those  producing  specialty  products 
where  farm­level differentiation arises  to meet  requirements  from high­quality market  segments. 
This  implies member  heterogeneity,  and  increased  influence  costs.  Since  the  increased  sale  of
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specialty  products  increases  the  bargaining  position  of  the  specialty  producers,  the  standard 
producers are reluctant to promote the sale of specialty products. 
Finally,  Emmons  and  Schmid  (2002)  show  that  the  pricing  and  dividend  policies  in  open­ 




Reynolds (1997) uses game­theoretic arguments  to model  incentives  to cooperate in agricultural 
cooperatives  when  there  are  diverse  member  interests.  He  examines  the  role  of  member 
consensus  and  policy  consistency  in  a  cooperative,  and  member  consensus  and  policy  in  a 
strategic  framework  of  competition,  where  competitors  offer  individualised  terms  to  selective 
producers that are difficult for a cooperative to match. He concludes that cooperatives can address 




Bontems  and  Fulton  (2004)  argue  that  cooperatives  can  have  informational  and  hence  cost 
advantages  relative  to  for­profit  firms  deriving  from  their  greater  alignment  of member  and  firm 
goals, and depending on the extent of income redistribution among members. They observe that 
(p.  2)  “An  important  insight  obtained  from  incentive  theory  is  that  privately  held  information  is 
valuable to those that possess it, while it imposes a cost on those that do not.” This suggests that 
organisations  in which  the goals of  the principal and agent are more closely aligned might have 
different  cost  structures  than  those  where  they  diverge  –  i.e.  their  information  costs  (the  costs 
associated with eliciting the desired behaviour from agents) are lower. 
Cooperatives and  IOFs represent well­known cases where principals’ and agents’ goals diverge. 
In  agricultural markets,  for  example,  IOF  processors  wish  to maximise  profits  which  involves  a 
conflict  with  their  farmer­suppliers’  objective  of  maximising  farm­gate  returns.  Conversely,  an 
agricultural  marketing  cooperative  typically  seeks  to  maximise  service  at  a  price,  or  maximise 
member  welfare,  representing  a  closer  alignment  between  principal  and  agent  goals.  Thus 
cooperatives  should  have  an  organisational  advantage  where  privately  held  information  is 
important  (e.g.  by  farmers  regarding  their  output  quality).  Hence,  all  else  equal,  cooperatives 
should  have  lower  production  costs.  These  authors  develop  a model  demonstrating  this  result.
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Under  complete  information  cooperatives  and  IOFs  are  equally  first­best.  Under  incomplete 
information, however, cooperatives always induce output closer to first­best than do IOFs. 
Cooperative Financing Advantages in “Bad Times” 
Hueth  et  al.  (2005)  develop  a  model  explaining  cooperative  formation  in  “hard  times”  due  to 
improved  farmer/processor  incentives  outweighing  deadweight  governance  costs,  thereby 
facilitating financing not otherwise available. They observe  that cooperatives are often formed  in 
declining  industries,  or  alternatively,  that  cooperatives  seem  to  be  sustainable  in  relatively  low­ 
return  environments  that  do  not  support  IOFs.  This  suggests  an  apparent  advantage  of  the 
cooperative firm. 
These authors argue that cooperative formation is a costly mechanism for increasing the power of 
farmers’  incentives.  While  cooperative  formation  gives  rise  to  advantages  in  terms  of  mutual 
monitoring  and  reduced  supervisory  expenses,  by  farmers  pledging  farm  assets  to  acquire 
production facilities it also increases the amount available to pay to lenders (“pledgeable income”), 
enabling greater  funding access  for processing. Such advantages must be weighed against any 
inherent  inefficiency  in  the  cooperative  governance  structure  (due  to  internal  decision­making 
frictions arising  from  illiquid ownership  that are not present  in  IOFs), and any deadweight  costs 
associated with the loss of asset­specific human capital in the event that the firm fails. 
Thus  cooperative  formation,  being  a  mechanism  for  relaxing  the  limited  liability  constraint,  is 




15  agricultural  commodity  sectors  in  the  US  over  1930  –  2002,  they  find  a  positive  causal 
relationship between annual real lending rates and the level of cooperative activity. In contrast to 
the prevailing view on cooperatives –  that they suffer from a lack of access  to external capital – 












dispersion,  and  less  complex  services with  less  dispersion.  They  suggest  this  flows  from  scale 
economies, with highly complex services requiring specialised skills  that are scalable over larger 
areas.  Based  on  a  survey  of  a  simple  grain marketing  cooperative  and  a more  complex  cotton 
marketing cooperative (both in the US), they argue that the trust developed among members and 
between members and management will vary depending on  the complexity of  the cooperative’s 
services  and  its  geographic  dispersion.  In  cooperatives  with  complex  services  and  geographic 






Again  looking  at  the  importance  of  trust,  James  and  Sykuta  (2004)  examine  the  choice  of 
organisation  (IOF  or  cooperative)  to  which  Missouri  corn  and  soybean  farmers  marketed  their 
2002 crop year harvest, based on a survey of 2,000 producers. They find their results puzzling, in 
that  farmers marketing soybeans place significantly higher  trust  in producer­owned firms  than  in 
IOFs, and  that  trust  is a  significant  factor affecting  the decision of  such  farmers  to market  their 
grain  to  a  producer­owned  firm,  all  other  things  equal.  However,  for  corn  farmers  trust  is  not 
different  between  the  two  firm  types. They  suggest  this  could  be  due  to  the  fact  that while  two 
thirds of corn farmers also grow soybeans, almost all soybean farmers grow corn, implying that the 











2)  Cooperatives differ from IOFs  in  terms of their solutions  to agency costs, using closer 
monitoring  in  place  of  high­powered  incentives  (which  are  more  common  in  IOFs, 
especially when they have listed shares). 





4)  Some  inter­member  conflicts  can  be  reduced  where  cooperatives  deviate  from  the 
traditional  cooperative  model  and  tie  earning  and  voting  power  to  patronage,  or  to 
patronage­generated equity. 
5)  Closer alignment of  supplier and  firm goals under cooperative ownership can  provide 
cooperatives  with  an  informational  and  hence  cost  advantage  over  IOFs  where 
suppliers have private information. 
6)  Cooperatives can be more efficient than IOFs in “hard times” due to farmer ownership, 



























4)  Cooperative equity  is often not permanent  (e.g. where  it  is  subject  to  redemption at 
“fair value” when owner­patrons retire). 
Noting  that  previous  empirical  evidence  on  the  capital  constraint  hypothesis  is  inconclusive, 
Chaddad and Heckelei identify two classes of relevant empirical studies: growth studies and direct 
empirical tests. They provide a test of the latter type, using data on 131 agricultural cooperatives 









capital  constraint  is  inconclusive,  and  directed  at  the  question  of  cooperative  access  to  capital 
rather  than  their demand for  investment  funds. Applying a similar methodology  to Chaddad and 
Heckelei, but looking only at cooperatives, they test the capital constraint hypothesis using data on 
507  US  agricultural  cooperatives  over  1991  –  2000,  split  into  sub­samples  based  on  size, 
permanent equity and credit  risk. They  find  that  cooperative  investment  responds positively and 
significantly to both the marginal profitability of capital and cash flow. 
All  three  cooperative  sub­samples  face  binding  financial  constraints  when making  investments. 
However,  small  cooperatives,  cooperatives with  relatively  high  permanent  equity  and  low  credit 
risk cooperatives were relatively less constrained than large, low permanent equity and high credit 






Earlier  evidence  produced  by  Lerman  and  Parliament  (1991)  in  fact  contradicts  the  capital 
constraint hypothesis. They compare the use of debt in 60 US dairy, food, grain and farm supply 




cooperatives  were  found  to  finance  nearly  half  their  growth  with  equity.  The  finding  that 
cooperatives had  lower debt  levels  than  IOFs was confirmed by Hardesty and Salgia (2004), as 
discussed in Section 4.1.1. 
Finally,  Kyriakopoulos  and  van  Dijk  (1997)  present  evidence  on  the  use  of  innovative  capital 




3)  Proportional  tradable  shares,  tying  ownership  rights  to  fixed  supply  obligations,  and 
allowing cooperative members to trade such rights among themselves;
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popular  source  of  funding,  with  EU  cooperatives  issuing  bonds  in  eight  out  of  15  countries. 
Proportional tradable shares are less widely adopted, occurring in only two out of 15 EU countries. 
4.5.2  Investment 
Puaha and Tilley  (2003) examine  factors underlying decisions  to either  invest or not  invest  in a 
new  value­added  NGC,  called  VAP Cooperative,  formed  in  Oklahoma  in  2000.  They  note  that 
state legislation had been passed to encourage the formation of NGCs, allowing tax credits on up 
to  30%  of  capital  invested  in  such  cooperatives.  They  argue  that  investments  in  closed 
cooperatives such as NGCs are  inherently  risky.  In the case of VAP cooperative, for example,  it 
was  a  start­up  venture,  beginning  with  a  small  customer  base  and  limited  product  distribution 





In  a  related  vein,  Russo  et  al.  (2000)  develop  a  model  showing  that  cooperatives  evaluate 
investments  differently  from  IOFs  due  to  the  unique  characteristics  of  their  owner­patrons 
compared  to  other  investor  types.  These  characteristics  raise  the  transaction  costs  of  the 
cooperative  decision  process, making  internal  coordination  among members more  complicated. 
While  the  investment  decisions  of  IOF  investors  are  modelled  according  to  standard  financial 
theory as depending only on parameters about which  in equilibrium they should agree (risk and 
return), cooperative investors are modelled to base their decisions on additional factors: 
1)  Factors  relating  to  individual  member  preferences  –  their  risk  aversion,  portfolio 
composition, and covariance between farm and cooperative returns; 
2)  Institutional  factors  affecting  cooperative  decision­making  –  e.g.  cooperative  voting 
rules and director election processes; and 





–  caring  only  about  commonly­held,  market­determined  valuation  parameters  –  divergences  in 
cooperative member interest and associated internal costs of collective decision­making can more 
clearly arise (particularly where members are heterogeneous). However, these authors emphasise 




Fulton  et  al.  (1995)  examine  whether  cooperative  growth  is  constrained,  based  on  a  long­term 
sample of three Canadian and four US large regional agricultural cooperatives over 48 – 60 years. 




states  over  1987  –  1992.  They  note  that  studies  comparing  cooperatives  and  IOFs  find  little 
difference  between  the  two  organisational  types  in  terms  of  leverage,  liquidity,  profitability  and 
efficiency.  Their  study  instead  focused  on  which  of  three  factors,  asset  return,  leverage  and 
interest  rates  contribute  to  cooperative  financial  stress  (defined  as  profitability  over  a  series  of 
years).  Around  30%  of  the  cooperatives  they  examined  suffered  financial  stress  in  the  sample 
period. Of  those cooperatives, financial stress arose due  to  low earnings  in 54% of cases. High 
interest rates accounted for around 24%, while leverage accounts for the remaining 22%. Smaller 
cooperatives were also twice as likely to face financial stress as larger ones. They were also more 
likely  to  face  profitability  problems, while  larger  cooperatives were more  likely  to  face  debt  and 
interest rate problems. 
Manfredo  et  al.  (2003)  suggest  that  US  agricultural  cooperatives,  particularly  smaller  regional 
ones, have been slow to adopt modern risk­management strategies such as futures, options and 
swaps.  Instead  they rely on holdings of capital  reserves  to provide a buffer against profit swings 




when  cooperative  industries  become  competitive,  the  optimal  capitalisation  for  active­member 
controlled  cooperatives  is  zero,  and  the  probability  of  bankruptcy  high.  IOFs  are  modelled  as 
having a greater interest in the future well­being of the firm than do cooperative members, as the
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latter  enjoy  only  time­limited  cooperative  returns  (the  horizon  problem).  Furthermore,  in  a 




is  reduced  with  greater  inactive­member  control  of  the  cooperative,  or  by  moving  toward  IOF 
structures  through  more  NGC­like  arrangements.  Each  extends  the  horizon  over  which 




the  traditional  rationale for cooperatives as a means of improving farmers’  returns  in  the  face of 
imperfectly  competitive markets. They question  this  rationale, however,  in  the  light of  increasing 
competitiveness  in  the US economy, with reduced trade restrictions,  freight market deregulation, 
and  enhanced  local  market  contestability  through  improved  preservation  and  transportation 
technologies.  Maturing  capital  markets  have  also  eroded  traditional  cooperative  borrowing 
advantages, and strong equity performance places pressure on non­dividend paying and  illiquid 
cooperative equity. 










1)  Despite  theoretical  predictions  by  some  to  the  contrary,  both  recent  and  earlier 
evidence exists for cooperatives having lower debt levels than IOFs. 
2)  However,  recent  studies  do  establish  that  cooperatives  are  financially  constrained. 




3)  These  constraints  are  being  addressed  by  cooperatives  adopting  variations  on  the 
traditional  cooperative  form,  such  as  NGCs,  or  by  entering  into  joint  ventures  and 
strategic alliances. 
4)  Cooperative members may make  investment  decisions  differently  to  IOF  investors. 
Non­financial considerations may play a greater role in their investment decisions, and 
unlike  IOF  investors,  cooperative members  are  predicted  to  face  higher  transaction 
costs  of  collective  decision­making  when  deciding  on  investments.  These  internal 
disadvantages  relative  to  IOFs  should  be  tempered  by  any  external  benefits 





6)  Cooperatives may become  less viable and at greater  risk of  failure  than  IOFs  if  the 




As  discussed  in  Section  3.1,  whether  or  not  the  persistence  of  cooperatives  is  regarded  as 




reorganisations  retaining  cooperative  features  can  be  shown  to  provide  benefits  not  shared  by 
those retaining  fewer such benefits,  this  too provides evidence on  the desirability of cooperative 





Birchall  (1998)  notes a  wave  of  demutualisations  in  the  1990s  in  the UK, US, Australia,  South 
Africa  and  Canada,  particularly  in  the  financial  services  sector.  A  wave  of  conversions  of 
agricultural cooperatives to IOFs in the US, Ireland and Denmark also occurred, and Eastern and 
central  European  cooperatives  were  privatised  following  the  collapse  of  communism.  As 





continue  to have a  large presence  in  the dairy, fruit, and cotton  industries. But cooperatives are 
either consolidating to achieve efficient scale for global competition, or converting to other forms. 
Dairy company Bonlac, Pivot Fertiliser, and a  food company  (Ardmona Foods) are  recorded as 
having  demutualised.  Co­operative  Bulk  Handling  is  now  the  only  remaining  Australian  grain 






Australia,  floated  on  the  Australian  Stock  Exchange  (ASX)  in  1995. When  the  ASX  introduced
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In  other  countries,  Kerr  notes,  three  major  Irish  dairy  cooperatives  lead  the  way  with 




Kerry Group. Also, US  dairy  cooperative  Land O’Lakes  reverted  to  cooperative  ownership  after 
experimenting with listing. 
Gill  (2002)  analyses  the  financial  performance  of  a  well­known  former  Australian  agricultural 
cooperative, Wesfarmers, which became a listed IOF in 1984. It began as a producer­owned stock 
and  station agent  in 1902, but  followed a pattern of horizontal diversifications,  seeing  it  acquire 









Mooney  and Gray  (2002)  paint  a  different  picture  of  cooperative  reorganisation,  examining  the 
incidence  and  type  of US  agricultural  cooperative  restructurings  over  1989  –  1998. Of  the  314 
restructurings in their sample, 36.6% involved alliances, joint ventures, or mergers or acquisitions 
between  cooperatives.  23.2%  involved  cooperative  expansions  (i.e.  building  new  facilities),  and 
16.6%  involved  cooperatives  acquiring  IOF  assets  (more  than  three  times  the  rate  of  IOFs 
acquiring cooperative assets).  In 15.3% of cases cooperatives  formed  joint ventures or alliances 
with IOFs. Only 4.8% of cases involved full conversion of cooperatives into IOFs, and only 3.5% of 
cases  involved  cooperative  closure.  They  thus  conclude  that  the  dominant  form  of  agricultural 
cooperative  restructuring  in  the  US  occurs  within  the  cooperative  sector,  rather  than  involving 
departures from the cooperative organisational form.
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Ohlsson  (2003)  documents  successive  waves  of  dairy  cooperative  mergers,  rather  than 
conversions to IOFs, in New Zealand. In 1935 New Zealand had over 400 cooperatives, but with 
transportation  improvements  and  advances  in  large­scale  processing  technologies  this  number 
had more  than halved,  to 180, by 1960/61, and  fallen  to  just 19 by  the beginning of  the 1990s. 
Prior  to  the  deregulation  of  the  NZDB  in  2001,  subsequent  mergers  left  only  two  major 





the  1990s.  In  the  Australian  dairy  sector  regulation  arose  from  farmers’  attempts  to  stabilise 
production during the 1930s recession, paralleling North American experience. State governments 
regulated “market”  (i.e. fresh  liquid) milk, with  the federal government regulating “manufacturing” 
milk. This encouraged a production system organised through regional cooperatives as localised 
vehicles  to  exploit  market  conditions  embedded  in  regulation  (p.  68):  “Changes  to  milk  zone 
boundaries  had  their  counterpoint  in  the  reorganization  of  dairy  capital  through  cooperative 
mergers.” 
In the mid­1980s public policy shifted towards deregulation, to generate efficiencies and improve 
national  economic  performance,  resulting  in major  reorganisations  (p.  68):  “Between  1983  and 
1993  the  number  of  dairy  cooperatives  was  reduced  from  44  to  27  and  the  number  of  dairy 
proprietary  companies  from  65  to  31.”  Mergers  –  such  as  those  resulting  in  the  formation  of 
dominant cooperatives Bonlac and Murray Goulburn in Victoria – were prompted by the desire to 
gain economies of scale in preparation for the deregulation of export marketing arrangements. He 
concludes  (pp  69­70):  “In  sum,  these  processes  have  caused  the  eclipse  of  the  regional 
cooperative as  the main organizational  form of  capital  in  the dairy  industry. The  industry  is now 
composed of a smaller number of cooperatives and proprietary companies with extensive market 
reach,  tightly  organized  distribution  systems  and  strategic  alliances,  and  innovative  equity 
structures.  …  deregulation  has  been  associated  with  a  restructuring  and  strengthening  of 
incumbent cooperative capital, rather than an incursion of globally mobile capital.” 
As  for  the Australian wheat  sector,  Pritchard  notes  that  until  the  late  1980s most  growers  sold 
wheat  into  pools  administered  by  the  then  statutory  marketing  authority  AWB  (the  Australian 
Wheat Board), and enjoyed guaranteed minimum prices underwritten by government. In the 1990s 
AWB’s domestic monopoly was  removed, guaranteed minimum prices eliminated and borrowing 





Japanese  interests  seeking  to  integrate  Australian  beef  production  into  international  supply 
chains). 














integrating  the New Zealand  dairy  supply  chain  under  a  cooperative  structure,  to  strengthen  its 
ability  to  compete  globally  while maintaining  farmer  control.  It  focuses  on  strong,  differentiated 
brands, creating loyalty and price premiums. It adopted features of new generation cooperatives to 
lessen horizon and portfolio issues, but continues to face influence costs from inter­farmer conflicts 
of  interests,  and  capital  raising  issues.  The  latter  are  mitigated  by  leveraging  member  capital 
through strategic alliances/joint ventures (e.g. with Nestle), although this can create farmer­partner 
conflicts of interest. He argues the company is positioned to be a major international player. 
AWB, by contrast, opted  for  listed dual share classes (i.e. an  IOF structure). Farmers alone are 
able to own A shares, with one vote per shareholder, benefits proportional to patronage, and board 
control.  Any  investor  is  able  to  own  its  listed  B  shares,  with  one  vote  per  share,  dividends 
proportional  to  investment,  and minority  control  of  board.  Trechter  et  al.  suggest  this  approach 
better  resolves horizon, portfolio, agency cost and capital access  issues  than does  the Fonterra 
model, but creates worse farmer­investor conflicts, and retains inter­farmer conflicts. Moreover, it 
likely means the ultimate loss of farmer control and focus as a condition of financial success, given 





examine  the  post­merger  performance  of  53  Minnesota  local  cooperatives  participating  in  24 
reorganisations over  1979  –  1984.  They  note  a  contradiction  between  earlier  research  findings 
showing  poor  post­merger  performance  (i.e.  reduced  profitability  despite  stronger  sales  growth) 
and yet  continuing enthusiasm for  cooperative  reorganisations. Measuring  financial performance 
of  reorganisation  participants  relative  to  the  average  performance  of  a  control  sample  of 
cooperatives,  they  find  limited  improvements  in  relative  financial  performance,  and  significant 




for  reorganisation.  They  argue  that  mergers,  acquisitions,  joint  ventures  or  strategic  alliances 
among  IOFs  are  usually  justified  in  terms  of  improved  operational  efficiencies  or  strategic 
marketing  gains,  and  typically  create  value  through  tapping  economies  of  scale  (rather  than 




1998,  they  find  that  the  cooperative  capital  constraint  is  the  most  significant  factor  motivating 
cooperative combinations with other organisations, by which they increase their financial flexibility 
and  thereby  can  engage  in  activities  increasing  operational  efficiency,  market  power,  or  both. 
Indeed,  in  contrast  to  the  IOF  literature,  they  find  cooperative  consolidations  seek  to  absorb 
excess capacity, control supply, or increase negotiating power. They also find that even liquid and 
efficient cooperatives enjoy  improved profitability with such business combinations, although this 
comes  at  the  cost  of  sales  growth  (or  vice  versa).  These  authors  conclude  by  arguing  that 
consolidations may  not  be  the  least  cost  way  for  cooperatives  to  ease  capital  constraints,  and 











post­merger  business  environment,  even  suggesting  that  the  merged  cooperatives  enjoyed 
greater sales growth compared to peers. 
4.6.3  Drivers and Success Factors 
Hudson and Herndon (2002) assess  factors  influencing mergers, acquisitions,  joint ventures and 
strategic  alliances  in  US  agricultural  cooperatives,  using  survey  data  from  74  cooperatives. 
Reflecting  wider  US  trends,  they  report  a  proliferation  of  consolidations  in  agricultural 
cooperatives, the majority of which involve horizontal integration of companies with like activities to 
achieve scale economies. They  find  that ownership diffusion  in cooperatives allows cooperative 
management to pursue consolidation opportunities, but it also creates problems in their execution 
and the approvals process. Participation in consolidations was also found to be more likely when 
cooperatives  had  greater  financial  resources,  suggesting  such  cooperatives  initiated 
consolidations. However, asset turnover (the efficiency measure discussed in Section 4.1) did not 
appear  to be an  important driver of consolidations, suggesting  that non­efficiency related factors 
were more important (despite efficiencies being obtained through consolidation). Placement in the 
market  channel was  found  to affect  the probability of participation  in cooperative consolidations. 
They  conclude  that  many  of  the  same  factors  driving  IOF  consolidations  also  lie  behind 
cooperative consolidations. 
Fulton  et  al.  (1996)  examine  factors  affecting  the  failure  or  success  of  cooperative  strategic 
alliances and joint ventures based on 1995 survey data from 20 US grain marketing cooperatives. 
They  note  that  cooperative  reorganisations  are  often motivated  by  the  expectation  of  improved 
efficiency and  financial performance. Recently  reorganisations have  increasingly  taken shape  in 
the  form  of  strategic  alliances  and  joint  ventures  rather  than  outright mergers  and  acquisitions. 
Based  on  their  survey  results  they  found  that  such  reorganisations  can  indeed  produce  scale 
economies  while  preserving  the  identities  of  the  partners.  Success  factors  included  trust, 
commitment and open communication as well as financial and operational considerations. 
4.6.4  Obstacles to Cooperative Evolution 
Hendrikse  and  Veerman  (2001)  develop  a  model  showing  that  marketing  cooperatives  face 
inherent  constraints  relative  to  IOFs  in entering  into differentiated downstream product markets. 
They  identify  two  types  of  hold­up  that  an  agricultural  production  governance  structure  must 





shareholders  usually  have  proportional  control  rights;  in  a  traditional  cooperative  this  is  not  the 
case,  with  control  rights  and  ownership  stakes  unlikely  to  coincide.  This  latter  disadvantage  of 
marketing cooperatives  is  resolved where  their  investments are non­specific, such as when they 
market homogeneous products. However, the use of IOF over cooperative marketing is suggested 
where  highly  specific  investments  are  required  in  the  processing  stage,  as  is  the  case  for 
differentiated products. 
Nilsson  (1997b)  proposes  factors  underlying  considerable  inertia  in  Swedish  agricultural 
cooperative  restructuring.  With  Sweden’s  entry  into  the  EU  in  1995,  increased  competitive 
pressures strained traditional policy preferences shown towards cooperatives, such as an ability to 
create  regional  cooperative monopolies. However,  initially at  least, Sweden’s cooperatives were 
slow to adapt to this competitive environment. Nilsson explains some of this resistance in terms of 
Swedish  law  imposing  the  traditional  cooperative  model  –  including  one­member­one­vote  – 
allowing  ideological  considerations  to  dominate  economic  ones.  This  has  tended  to  give 




was  anticipated,  existing  law  prevented  traditional  cooperatives  from  adopting  more  economic 
features in response to the changed competitive environment. 
On the other hand, Carman (1997) argues that federated cooperatives and hybrid cooperative­IOF 
models may  be  ideal  means  of  enabling  cooperatives  to  achieve  the  scale  required  for  global 
competition.  Federated  cooperatives,  in which  one  cooperative  is  owned  by  several  others,  are 
suggested to efficiently balance the advantages of local flexibility and property rights protection of 
the primary cooperatives on  the one hand, with  the scale and geographic  reach made possible 
through  a  second­tier  cooperative  on  the  other.  As  a  variation,  IOF  subsidiaries  owned  by 
cooperatives but with up to 50% of  their equity capital  issued to outside  investors are offered as 




1)  Despite  restrictions  on  cooperative  property  rights  and  high  cooperative  collective 
decision­making  costs  that might  be  taken  to  imply  that  cooperatives  will  experience 
obstacles  to  reorganisation,  cooperative  mergers,  acquisitions,  alliances  and  joint 
ventures, as well as outright conversion to IOFs, are observable.
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2)  Such  reorganisations  stand  on  top  of  other  institutional  adaptations  adopted  by 
cooperatives  as  discussed  in  previous  sections,  such  as  shifts  from  traditional 
cooperative models to more NGC­like models to relieve capital constraints. 
3)  Reports  of  the  death  of  agricultural  cooperatives  (i.e.  their  widespread  conversion  to 
IOFs)  are  premature.  This  should  come  as  little  surprise  for  those  countries  where 
cooperatives  continue  to  enjoy  tax  advantages  relative  to  other  organisational  forms 
(e.g.  in  the US,  relative  to  IOFs). Demutualisations  became  common  in  the  1990s  in 
many countries, often  in  the  financial  services sector, but also  in agriculture.  In some 
countries  agricultural  deregulation  resulted  in  a  decline  in  cooperatives  in  favour  of 
IOFs.  However,  evidence  from  the  US  shows  that  conversions  to  IOFs  form  a  small 
fraction  of  total  cooperative  reorganisations,  with  the  bulk  of  such  reorganisations 
maintaining the cooperative form. In Australia a reduced number of larger cooperatives 
have  assumed  increased  significance  in  the  deregulated  dairy  and  wheat  sectors.  In 
New Zealand, widespread dairy sector reorganisations have maintained the cooperative 
form,  despite  cooperatives  in  New  Zealand  not  enjoying  the  preferences  over  IOFs 
enjoyed by many of their overseas counterparts. 





capital  constraints,  and  to  absorb  excess  capacity,  control  supply  or  increase 
negotiating power. These are in addition to the usual motivations of improving efficiency 
and financial performance. 
6)  Inherent  features  of  traditional  cooperatives,  such  as  the  inter­generational  conflicts 
arising due  to  the horizon problem – as well as  inflexibilities  in cooperative  legislation 
and societal/farmer attitudes – can present obstacles to cooperative evolution. 













2)  Cooperatives  tend  to  arise  in  industries  where  there  is  not  strong  competition,  so 
assessing  the competitive  implications of  cooperative  involvement  in an  industry must 
bear  this  counterfactual  in  mind.  Cooperative  advantages  are  often  predicted  to 
decrease  when  competition  is  strong.  Policies  directed  towards  encouraging  or 
discouraging  cooperatives  should  therefore  distinguish  between  industries  in  which 
potential competition is strong, and where it is weak. 
3)  Where  cooperatives  and  IOFs  coexist  in  an  industry,  the  presence  of  cooperatives  is 
likely  to  result  in more  competitive  pricing  of  farm  supplies.  This  has  implications  for 
competition policy, in that horizontal mergers in industries with coexisting cooperatives 
and  IOFs are predicted  to be  less anti­competitive  than  those  in which  there are only 
IOFs. 
4)  While cooperatives enjoy certain competitive advantages over IOFs, such as an ability 








than  that  of  IOFs. While  cooperative  capital  constraints  and  a  producer­focus  place 




joint  ventures  and  strategic  alliances  to  enable  greater  farmer  integration  with 







7)  Cooperative  governance  is  at  its  best  when  the  cooperative  owner­patrons  have 
homogeneous  interests, as  is more  likely when  they produce an undifferentiated  farm 




8)  While increased farmer heterogeneity  raises  the costs of cooperative governance, this 
does  not  automatically  mean  they  become  inferior  to  IOFs,  particularly  where  other 
aspects of industry structure mean that vertical integration by farmers remains valuable. 
Hence,  as  cooperatives  become more  involved  in  differentiated  downstream  product 
markets,  the  tradeoffs  inherent  in  the  cooperative  form  will  become  more  finely 
balanced, in which case further cooperative evolution should be expected in response. 
9)  While cooperatives are indeed found to be financially constrained, this is not true under 
all  circumstances.  Evidence  exists  for  cooperatives  being  the  only  financially  viable 
organisational  form  in  “hard  times”.  Where  value­added  processing  investments  are 
marginal  for  IOFs,  cooperatives  (particularly  NGCs)  have  also  been  predicted  to 
possibly be the only viable organisational form. Conversely, cooperatives are predicted 
to become  less  financially viable  than  IOFs when the  industries  in which  they operate 
become competitive. Thus cooperative failure risk should be assessed in the light of the 
fact  that  cooperatives  are  often  the  only  viable  organisational  form  when  the  risk  of 
failure  is  already  high,  and  conversely  that  risk  rises  when  the market  imperfections 
leading to cooperative creation are not longer present. 
10)  Cooperative reorganisation is a common phenomenon, indicating “adaptive efficiency.” 
As  well  as  the  normal  motivations  shared  with  IOFs  for  reorganisation  –  greater 
efficiency  and  financial  performance  –  cooperatives  reorganise  to  relieve  their  capital 
constraints.  Where  cooperatives  display  inertia  in  responding  to  changing  market 
circumstances,  this  is  often  due  to  inflexible  cooperative  legislation  or 
cooperative/agricultural policy hampering cooperative adaptations, although it can also 





Zealand  agriculture.  It must  be  noted  at  the  outset  that  the  exercise  is  complicated  by  certain 
institutional  arrangements  in  New  Zealand.  The  first  relates  to  the  ability  of  cooperatives  to 
organise themselves other than as cooperative companies, as discussed in Section 2, and to the 
absence  of  any  requirement  in  New  Zealand  for  cooperatives  to  identify  themselves  as  such. 
Companies  that  wish  to  call  themselves  cooperative  are  required  to  register  under  the  Co­ 
operative  Companies  Act  1996,  but  even  registered  cooperatives  need  not  call  themselves 
cooperative.  The  Companies  Office  does  not  publish  information  on  which  companies  are 
cooperative. These  features complicate  the  identification of  those organisations  in New Zealand 
that are legally, let alone functionally, cooperatives. 
The second  institutional feature  is a lack in New Zealand of  reporting requirements for privately­ 
owned  organisations.  While  publicly  listed  companies  –  including  those  cooperatives  with 
securities traded on NZX’s various exchanges (NZSX, NZDX and NZAX) – are under obligation to 
make  certain  financial  disclosures,  most  cooperatives  do  not  fall  into  this  category.  Those 
cooperatives  that  are  not  listed  but  raising  capital  from  investors  must  comply  with  securities 
legislation  requirements  for  the  filing  of  prospectuses,  but  these  too  are  a  limited  source  of 
cooperative information. Thus, even where cooperatives can be identified, there is generally little 
publicly­available financial or other relevant information available to researchers. 




sub­sectors,  different  types  of  market  share  estimates  have  been  required,  using  for  example 
either sales or production volumes. Comparisons across sectors will therefore involve a degree of 
inconsistency,  as  will  any  comparisons  with  market  share  figures  for  overseas  counterparts. 
However,  even  these  partial  snapshots  should  provide  a  reasonable  indication  of  where 
cooperatives have a greater or lesser stake in total sub­sector output relative to local IOF rivals, or 
relative to the stake of cooperatives in their overseas counterpart industries. 
We  begin  with  a  brief  background  on  the  organisation  of  agricultural  in  New  Zealand.  In  that 
discussion  we  take  it  as  read  that  the  bulk  of  primary  production  in  pastoral  farming  and 
horticulture is organised around family­owned farms and orchards. We then examine the role and 
significance  of  cooperatives  in  each  major  agricultural  sub­sector,  providing  international 






to  1990s,  statutory  control/producer  boards,  as  the  main  vehicles  of  industry  coordination. 
Stephens (1936) provides a glimpse of cooperative activity in New Zealand in the late nineteenth 
and  early  twentieth  centuries. Cooperatives were  not  evident  prior  to  the  1880s,  but  developed 
rapidly after then in dairying, in Taranaki, the Waikato, and later Southland. Factors underlying this 
movement  from  IOF  to  cooperative  dairy  processing  were  the  development  of  factory­based 







of  production,  due  to  the  product’s  high  perishability.  Given  the  lack  of  wool  processing,  no 
cooperative such processors were  in existence. Cooperative meat processing also did not exist, 
which  Stephen  argued  was  because  the  economics  of  processing  gave  the  incumbent  IOF 
processors  effective  monopolies,  and  all  processors  would  face  higher  processing  costs  if 




prompted  by  the  realization  of  relatively  weak  bargaining  power  of  the  individual  farmer 
when confronting  the more integrated marketing firms, and  the desire  to overcome this by 









and  marketing  of  produce  to  overseas  markets.  During  World  War  I  the  British  government 
commandeered  all  New  Zealand  meat,  wool  and  dairy  exports.  The  end  of  this  arrangement 
coincided with a slump in prices, causing producers to lobby through their industry associations for 
the reinstatement of control measures to compete with overseas processors, transport companies, 
and  importers. Control boards  to regulate collection of farm output and  its  transportation  to, and 
distribution  in,  Britain  were  set  up  in  the  early  1920s  as  a  result  of  farmers’  political  power. 
Producer board control of agricultural marketing was reinforced by legislation such as the Primary 
Products Marketing Acts of 1936 and 1953, the 1961 Dairy Board Act, and the 1971 New Zealand 
Apple  and  Pear  Marketing  Act.  Government­sanctioned  producer  marketing  boards  and 
cooperative  processors  enabled  producers  to  control  the  processing  and  marketing  of  their 
produce. 
Moran  et  al.  argue  that  state  support  measures  for  farmers  reflected  their  initially  privileged 
political  position  early  in  New  Zealand’s  colonisation,  which  survived  despite  the  loss  of  this 
position with the inception of the welfare state in 1935. Support measures were reinforced by an 
acceptance of  state  intervention  following  the Second World War, and continued  into  the 1990s 
due  to a combination of farmer political strength, and a political perception  that  these measures 
remain  in  the  national  interest  (despite  the  change  in  ethos  characterising  New  Zealand’s 
economic reforms of the 1980s, and the realignment of global agriculture under GATT). 







vote  by  producers.  The  relevant  boards  largely  confined  themselves  to  promotion,  reducing 
seasonal  price  fluctuations,  and  securing  better  freight  and  insurance  rates. More  recently  they 
operated  in  three  main  areas:  regulation  and  control,  commercial,  and  industry  servicing.  The 




producer  boards  were  unable  to  exercise  comprehensive  control.  Pipfruit  and  kiwifruit,  like 
dairying, tend to be family farms, and also supportive of single seller desks. 
Producer marketing boards shared some cooperative features. They were all under control of the 






the US,  Japan  and  the EU  in which  agricultural  production  is  highly  regulated  and  distorted  by 
state  intervention  and  support  –  to  dismantle  its  producer marketing  boards.  The  boards  have 
been argued to be a source of unfair advantage to New Zealand farmers, and in the past decade a 
variety of institutional alternatives have been implemented. These include the marketing functions 
of  the  former  NZDB  being  included  in  the major  dairy  cooperative merger  creating  Fonterra  in 
2001, or devolved  to an  industry body  in  the case of kiwifruit. Heron et al.  (1998)  interpret such 
shifts away from more centralised coordination to market coordination as creating structural space 
for  new  governance  solutions.  They  argue  that  the  upsurge  in  networking  (e.g.  via  alliances, 
cooperatives, etc) is part of the search for new institutional solutions to secure competitiveness in 
the face of global restructuring. 
New  Zealand  agriculture  now  comprises  a  mixture  of  cooperative,  IOF  and  other  private 








by  the  early  twentieth  century,  and  have  remained  dominant  since.  The  contemporary  New 
Zealand milk processing sector is clearly dominated by Fonterra, with even its two closest rivals – 
both  of  which  are  cooperatives  –  accounting  for  just  over  3%  of  market  share  in  total.  Other
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Fonterra  also  produces  over  1,000  dairy­based  ingredient  products  for  the  international  food 
industry  under  the NZMP  brand. While mostly  involved  in  dairy  commodity  production,  its  New 
Zealand “fast moving consumer goods” brands include Mainland and Tip Top, while its overseas 
brands  include  Anchor  and  Fernleaf.  Fonterra  has  diversified  its  milk  supply  sources  such  as 
through  its  interest  in Australian  company Bonlac,  and  formed  an  alliance with Nestle  in North, 
Central and South America, and joint ventures with Arla Foods in Great Britain and Dairy Farmers 
of  America.  Tatua  is  the  most  specialised  of  the  three  major  dairy  cooperatives,  producing 
consumer  products  and  value­added  ingredients.  Westland  is  involved  mainly  in  commodity 
production, but has also made investments to increase its share of value­added products. 
The main  IOF  involved  in downstream dairy processing  is New Zealand Dairy Foods, producing 








however, Fonterra agreed  to purchase Kapiti Fine Foods  from Foodstuffs Wellington,  subject  to 
Commerce Commission approval and due diligence. 
Corporate  dairy  farmer  Synlait  intends  to  expand  its  milk  production  to  1%  of  New  Zealand’s 
output by  the 2007/8 dairy  season.  It  is  to cease  supplying Fonterra  in  favour of  independently 









In  2003  Fonterra,  Tatua, Westland,  Mainland  Products  and  New  Zealand  Dairy  Foods  formed 
Dairy Companies Association of New Zealand to represent the joint interests of New Zealand dairy 
companies on domestic and international policy issues. This role was formerly undertaken by the 
NZDB.  As  a  subscription­based  service  provider,  it  now  represents  a  body  for  industry­wide 





explanations  of  cooperative  formation.  Indeed,  given  the  New  Zealand  sector’s  primary  export 
focus  – more  so  than  other  countries’  dairy  industries,  which  tend  to  concentrate  on  domestic 





shipping,  consumer  food  processing,  and  foreign  marketing  and  distribution  (e.g.  supermarket 
chain),  industries.  To  remain  internationally  competitive  in  distant  export  markets  requires 
significant efficiencies in processing, marketing and distribution, necessitating economies of scale 




patrons  (with  associated  costs  of  collective  decision  making).I  It  is  actively  experimenting  with 
structural  changes  such  as  enabling  suppliers  to  provide  increased milk  volumes  at  a  contract 
price without also having to supply capital for processing and value­added activities. 












As  reported  above,  cooperative  meat  processing  was  non­existent  in  the  earlier  part  of  the 
twentieth century, with the sector dominated by largely foreign IOFs. Cooperative meat processors 
were subsequently formed, such as Alliance in 1948 “in order that the producers should have for 
themselves  all  the  profits  that  are  in  the  business”  (Calder  (1990,  p.  2)),  and  now  account  for 









Plagued  by  industry  overcapacity  exacerbated  by  industrial  relations  inflexibilities,  the  failing 
Waitaki was subsequently split up, with AFFCO taking its North Island assets and Alliance taking 
those  in  the South Island.  In part this cooperative survivorship was aided by  the development of 
Freesia  Investments, an investment subsidiary of  the then New Zealand Meat Producers’ Board. 
Freesia  invested  over  $100 million  in New Zealand meat  processing  companies,  predominantly 
cooperatives  (Alliance,  and  the  then  cooperative  AFFCO).  Freesia  also  invested  in  the  then 
unlisted  but  farmer­controlled  IOF  Richmond,  in  each  case  to  “foster  the  establishment  of 
producer­oriented marketing and processing companies …  [in  the] belief  that  the producers are 
the natural owners  of  the meat processing and exporting sector”  (Calder  (1990, p. 1)). Weddell 
also subsequently  failed, as did  the prominent and  innovative but  smaller  IOF processor Fortex 
(which also suffered financial scandal). AFFCO became a listed company in 1995, and while 70% 
of  its  shareholders  remain  its  farmer suppliers,  it  is no  longer a cooperative. Cooperative PPCS 
recently acquired listed IOF processor Richmond. Both examples illustrate organisational flexibility 
in  the  sector.  Smaller,  more  focused  and  innovative  marketers  such  as  Wairarapa  Lamb 














































Thus,  while  cooperatives  have  remained  dominant  in  an  industry  suffering  from  painful 
restructuring due to overcapacity and resulting intense competition for stock, IOF processing also 
remains viable, both among the major processors (farmer­controlled AFFCO, and ANZCO owned 
by  Itoham, Nippon Suisan and management) as well as second  tier processors. This  is despite 
cooperative  processors  having  been  argued  to  enjoy  advantages  over  IOF  processors  when 
securing supplies in stock “procurement wars”. According to this argument cooperatives are able 
to sacrifice investment returns (due to poorly specified cooperative property rights) to enable them 
to pay  farmers greater premiums  than  IOF processors  for  their  stock. However,  this  ignores  the 
fact that such over­payments for stock deplete equity reserves – for both cooperatives and IOFs – 
with  cooperatives  facing  tighter  capital  constraints  than  IOFs. As  noted  by Calder  (1990), meat 
producers show little loyalty to their cooperative processors, selling stock at the highest price. For 




the  risk  of  multiple  competing  farmers  being  exposed  to  market  power  abuse  by  large, 
concentrated IOF processors. The need for coordination along the entire agri­food supply chain – 
allowing food traceability and providing market information to farms – also suggests a rationale for 
cooperative  ownership.  However,  livestock  production  does  not  suffer  from  the  same  risk  of 
extreme  perishability  as  does  milk  supply,  and  livestock  can  be  economically  transported  to 
competing  processors  when  local  processors  offer  unfavourable  terms,  both  of  which  reduce 
processor market power. Furthermore, beef and sheep producers cannot be assumed to enjoy the 






producers  competing  away  export  returns  through  uncoordinated  export  competition.  For  all  of 




Where  the meat  industry  retains strong commonalities of  interest,  such as  in  industry  research, 
and securing, enhancing and allocating meat quotas  into  the EU and US, some form of industry 
cooperation and coordination can be expected. Currently some of these functions are carried out 





Cooperative wool marketing appears  to be  the exception  rather  than  the norm. According  to  its 










































Following  longstanding dissatisfaction with returns on  industry  levies, New Zealand producers  in 
2002  voted  (with  96.9%  of  votes  in  favour)  to  disestablish  their  statutory  wool  marketing 
organisation, Wool New Zealand. This move mirrored  that of Australian wool producers, who  in 




Organisation.  In  both  cases  “industry  good”  activities  such  as  research  and  development  have 
been set up as grower­controlled private companies, but wool marketing has been left to private – 
generally  IOF  –  organisations.  The  New  Zealand  Merino  Company  is  one  such  marketing 
organisation. Handling  the majority of  the Merino clip  it  is owned 65% by Merino producers and 
35% by listed IOF PGG Wrightson. It has developed direct linkages with customers using producer 
contracts requiring specific quantities of wool of certain specifications for particular manufacturers. 
Industry  good  research  and  development  in  New  Zealand  is  now  conducted  via Wool  Equities 
Limited,  an  IOF  initially  owned  by  non­Merino  sheep  farmers  and  listed  on  the NZX alternative 
Exchange, NZAX. 
The  nature  of  wool,  and  its  processing  and  marketing,  differs markedly  from  that  of  milk.  The 
product is non­perishable, affording opportunity for it to be stored and marketed over time. It can 
be  easily  transported,  diminishing  any  regional market  power  enjoyed  by  local  processors.  The 
product  is  inherently  heterogeneous –  ranging  from  “strong  wools”  (74% of  production,  used  in 
carpets) through to fine wool types (Merino, for fashion garments), with numerous variations in key 
characteristics.  These  differences  reduce  the  commonality  of  producer  interests  that  lowers 
cooperative ownership costs for producers of more homogeneous products such as milk. 
The main methods used to market wool  reflect  these  features. Historically most wool has simply 
been sold at auction,  representing one extreme of  the governance spectrum, spot  trading. Such 
trading  has  been  facilitated  by  the  use  of  independent  testing  to  objectively  classify  wool  clip 
characteristics, such as by New Zealand Wool Testing Authority Limited. Also, around 80% of all 
wool  is  exported  in  a  relatively  unrefined  state  (i.e.  greasy,  scoured  or  slipe  form),  with major 
buyers in China, the UK, Australia and India undertaking actual processing. Only 10% of the clip is 




greater  market  feedback  regarding  buyer  specifications  than  do  auctions,  and  assisting 

















and end­use, appear  to preclude or negate  the need  for  cooperative processing, marketing and 
distribution.  Spot  sales  –  or  increasingly  market  contracting  –  appear  to  provide  sufficient 
coordination between buyers and sellers without the need for a “single seller”, or at least are not 
so  inadequate  that  the  costs  of  cooperative  ownership  are  warranted.  Where  growers  have 
sufficient commonality of interest – such as Merino growers in the development of Merino­based 
products  and markets –  they  are  able  to  form  niche organisations  through  which  to  collectively 
pursue  those  interests.  Interestingly  this  does  not  appear  to  require  the  establishment  of 
cooperatives,  rather being adequately achieved via grower­controlled  IOFs. Should  this solution 
not  prove  successful  then  cooperative  development  remains  an  option,  but  on  the  strength  of 
present evidence this seems unlikely. 
As  for  the meat  industry,  the statutory body Meat & Wool New Zealand remains responsible  for 
industry  activities  such  as maintaining  and  extending  trade  access  for  New  Zealand  wool,  and 




It  is  difficult  to  identify  any  strict  cooperatives  in  the  New  Zealand  fishing  sector.  All  major 
organisations  involved  in  farming/catching  fish,  and  in  processing  and  marketing,  tend  to  be 
private IOFs, with only Sanford being a listed IOF. A number of fishing organisations are active in 
the promotion and/or market development of particular  fish species, although  it  is not  clear  that 
they  do  this  on  a  cooperative  basis.  These  organisations  include  Hoki  Fishery  Management 
Company,  Eel  Enhancement  Company  Ltd,  New  Zealand  Abalone  Farmers  Association,  New 
Zealand Marine Farming Association, New Zealand Mussel  Industry Council and Queen Scallop 
Fishery. 
A  plethora  of  other  industry  organisations more  clearly  operate  on  a  cooperative  basis,  having 





within  a  species.  Most  of  these  “near  cooperatives”  are  involved  mainly  in  the  activities  of 
representing industry members (e.g. managing their interface with government agencies such as 








































creates secure – but proportional, not absolute –  rights  to catch species  in given FMAs. Where 
property rights uncertainty remains in the QMS, this is to do with the total allowable catch set by 






As well as predominantly private  IOF fishing organisations,  collectively­owned  (e.g.  tribal) Maori 
IOF  fishing  organisations  are  prominent  in  the  sector.  The  most  notable  example  is  Aotearoa 
Fisheries Limited (AFL), which is or will soon be owned by Maori tribes (iwi), either directly via non­ 
voting  investor  shares,  or  indirectly  via  the  successor  to  the  Treaty  of  Waitangi  Fisheries 
Commission, Te Ohu Kai Moana, which owns all of AFL’s voting shares, and 20% of its investor 
shares,  on  behalf  of  iwi.  AFL  owns  half  of  New  Zealand’s  largest  integrated  fishing  company, 
Sealord, with the other half owned by Nippon Suisan Kaisha. It also owns half of Prepared Foods, 
and  all  of  Moana  Pacific  Fisheries,  Pacific  Marine  Farms  and  Chatham  Processing.  Other 
prominent Maori tribal fishers include Ngai Tahu Seafoods and Raukura Moana Fisheries. 
Obvious  reasons  exist  for  why  New  Zealand  fisheries  would  not  adopt  widespread  use  of 
cooperatives. For starters, fish catching is dominated by large commercial fishing fleets integrated 
with  processing  and  marketing  activities  across  diverse  species.  While  there  are  many  small 
independent  fishers,  they  do  not  represent  the  dominant  mode  of  primary  production  in  the 
industry  –  unlike  family­owned  farms  in  the  dairy,  meat  and  wool  sectors.  This  backward 
integration by processors/marketers  into fish  farming/catching (rather  than forward  integration by 
fishers into processing/marketing) suggests that market power in the industry resides not in large 
processors/marketers  exhibiting  economies  of  scale,  but  rather  in  the  scarce  property  rights 
created under the QMS to avoid over­exploitation of the fisheries, in access to coastal space for 





scale  in  catching  and  processing  –  especially  in  deep­sea  species  where  the  two  are  often 
combined  on  factory­ships  –  provide  a  counter­balance  to  any  scale  economies  in  land­based 
processing and marketing, further reducing the market­power imbalance rationale for cooperative 
organisation. 
Apart  from  limited  and  possibly  only  loosely  cooperative market  development  and  promotion  of 
selected fish species, cooperatives are therefore not a feature of fishing in New Zealand. Clearly 
there  are  numerous  industry  organisations  based  around  specific  fish  species  and  FMAs, 





feature  of  fishing  IOFs  in  New  Zealand  is  that  all  but  one  of  them  (Sanford)  are  private,  often 
family­  or  iwi­owned,  companies.  This  raises  the  possibility  that  such  organisations  face  capital 
constraints  of  the  same  nature  as  those  faced  by  traditional  cooperatives.  Just  as  cooperatives
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often  adapt  to  such  constraints  by  growing  through  the  use  of  mergers,  joint  ventures  and 
alliances, scarce fishing industry capital is similarly stretched via such liaisons. In some respects 




Just  as  there  are  organisations  in  the New Zealand  fishing  industry  that might  be  classified  as 
“near  cooperatives”,  the  same  can  be  said  of  dominant  kiwifruit  organisation  ZESPRI. Formally 
ZESPRI – which markets  the bulk of kiwifruit produced  in New Zealand –  is a grower­controlled 
IOF. However, it is effectively the “single point of entry” to export markets for most of the kiwifruit 
crop, pooling export  returns and allocating  them to growers according  to  their production.  It  has 
also  adopted  a  loyalty  payment  to  producers  with  characteristics  of  a  cooperative  rebate  to 
growers.  ZESPRI  describes  itself  as  providing  cooperative  supply  and  integrated  marketing 















































With  economies  of  scale  in  post­production  activities  and  marketing,  crop  perishability,  and 
multiple kiwifruit growers, certain conditions exist favouring cooperative organisation in the kiwifruit 
industry. Indeed, industry’s election of a semi­cooperative, centralised marketing model indicates a 
measure  of  homogeneity  of  interest  that  could  favour  further  cooperative  development  in  the 
industry  (although  this  homogeneity  of  interest  may  diminish  as  alternative  kiwifruit  varieties 
become more common). However, the existence of significant IOF companies with the ability and 
incentive  to  independently  market  kiwifruit  in  export  markets  –  should  the  existing  regulations 















Currently  almost  100  exporters  handle  the  New  Zealand  apple  crop.  This  has  resulted  in 
oversupply  in the  important European market, and returns so poor  that many  in  the industry are 
contemplating  exit.  In October  2005  government  rebuffed  industry  pleas  for  state  assistance  to 
remove  unwanted  apple  trees  before  they  become  a  disease  risk.  Certainly  the  international 
market  environment  for  apple  exporting  has  recently  been  unfavourable,  with  increases  in 
competing  EU  and  Chinese  production,  declining  demand,  and  improved  storage  technologies 
reducing  the  marketing  window  for  New  Zealand  producers.  On  top  of  these  adverse  market 
factors  industry  fractionation  and  uncoordinated  export  competition  among  New  Zealand  apple
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Conflicts  among  growers  of  different  apple  varieties  were  commonplace  during  the  period  of 
statutory monopoly  exporting, with  those  growing  new  and  premium varieties  having  conflicting 















Industry moves  are  afoot,  however,  to  institute  a  quality­mark  for New Zealand  apples meeting 
certain specifications so as to improve the branding of New Zealand apples. This initiative comes 
from the industry representative, Pipfruit New Zealand Inc, following an industry­wide move away 
from  use  of  toxic  pesticides  in  favour  of  natural  pest  control.  Such  industry­wide  endeavours 
indicate there are still areas of sufficient interest to all New Zealand apple growers that cooperative 



































in  wood  processing,  and  pulp  and  paper  production,  but  these  do  not  appear  to  provide  an
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incentive  for  cooperative  organisation  by  forest  growers.  In  part  this  has  been  because  of 
significant  state  involvement  in  the  forest  growing  and  processing  sector,  resulting  in  a 
concentration  of  wood  supply,  as  well  as  the  adequacy  of  long­term  contracting  for  securing 






largest  forest  owner  with  12% of  total  exotic  forest  plantings.  It  has  recently  divested  non­core 
forest  assets,  following  listed  IOF  wood  products  manufacturer  Tenon’s  exit  from  forestry 
ownership. Carter Holt Harvey’s  parent  company, US  IOF  International  Paper  is  itself  divesting 
potentially  all  of  its  2.5  million  hectares  of  US  forest  land. 21  Forest  ownership  is  increasingly 
dominated  by  foreign  timber management  organisations  (TIMOS)  such  as  Harvard  University’s 
Endowment  Fund,  which  offer  more  tax­efficient  forestry  ownership  than  can  New  Zealand 




downstream market  power  exploitation.  In  fact, many  of  them opt  for  the  other main marketing 
channel  for  New  Zealand  commercial  forests,  namely  exporting  unprocessed  logs,  mainly  to 
processors in Asia. Thus foreign and local buyers compete for supplies of New Zealand forests. 
Additionally,  forest growers enjoy other advantages  that  set  them apart  from producers such as 
dairy  farmers  for  whom  cooperative  organisation more  naturally  arises.  Harvested  logs  are  not 
highly  perishable  like milk,  and  can  be  transported  internationally  (which  broadens  their market 
and enhances competition for their harvest). Moreover, foresters have considerable discretion over 
exactly when to harvest, with optimal harvest usually falling within a window of some years. This 













forestry  interests –  from  those  representing major  corporates,  to  those  representing commercial 
forest owners, small tree growers (e.g. farm foresters), contractors and merchants. In late 2005 the 
formation of an umbrella  industry organisation  (“Newco”) was announced,  intended  to  represent 
these various bodies on shared  industry  issues such as securing market access and  interfacing 
with regulatory agencies. At best such organisations are only “near cooperatives”, however, and 
are  not  involved  in  the  main  sector  activities  of  growing,  harvesting,  processing  or  marketing. 
There  is potentially some rationale for cooperative forestry supplies, maintenance and (possibly) 































































cooperatives  in  New  Zealand.  It  perhaps  arises  due  to  the  importance  of  assured  agricultural 
supplies  in a  small,  isolated country. New Zealand  rural  supply businesses  are  less active  than 





included farmers’  concern over  fertiliser quality, but modern  labelling systems and  requirements 
have diminished the importance of this rationale. Concerns over regional market power enjoyed by 
cooperative  suppliers  are  potentially  an  ongoing  reason  for  cooperative  organisation,  with 
transportation cost barriers possibly restricting competitive fertiliser supply in all regions. Fertilisers 
used  in New Zealand  are  largely undifferentiated, with superphosphate  (combining phosphorus, 
calcium and sulphur) being the dominant product, and other compounds accounting for only 28% 
of sales. This product feature enhances the homogeneity of farmer­owner interests, reducing the 













































1)  Australia  (New South Wales) – cooperative numbers remaining static over  the 1990s, 
with 82 agricultural cooperatives generating turnover of A$2.6 billion from an asset base 
of over A$1 billion, and exports of A$750 million. 






Good  data  is  available  indicating  the  trend  in  overall  cooperative  market  shares  in  US  and 





















































In Canada  a  different  trend  is  apparent, with  the  selected  sectors  all  trending  downwards,  and 
much variation evident  in overall market  share  levels. On the strength of  these  two sets of  time 

































dominant  form  of  organisation.  Cooperatives  are  not  confined  to  agriculture,  however,  arising 
across a range of sectors.  It  is worth noting  that most business enterprises  in New Zealand are 
small and medium­sized enterprises, 65% of which are operated by owners who provide all  the 
business’  labour without  drawing  a  wage  or  salary  (Ministry  of  Economic Development  (2005)). 
Such enterprises can therefore be classed as a form of worker cooperative. 
To  illustrate  the  range of organisations classifying  themselves as cooperatives  in New Zealand, 
Table  5.1  summarises  the  scale  of  cooperatives  by  economic  sector  using  membership  data 







2001  2002  2003  2004  2001  2002  2003  2004 
Dairy  14,421  14,349  12,882  12,321  12,896  12,178  11,115  11,520 
Wholesale Grocery  4,839  5,418  5,834  6,170  1,254  1,381  1,522  1,579 
Meat Processing  2,306  2,278  2,521  3,317  902  892  1,164  1,060 
Fertiliser  793  940  882  862  440  669  626  668 
Trading Society  549  587  758  741  101  94  96  139 
Trade Wholesaler  247  284  336  373  69  87  90  100 
Pharmacy Wholesaler  76  138  152  160  12  23  24  26 
Insurance Finance  119  120  126  153  282  270  257  247 
Fresh Produce  78  84  89  99  36  44  44  64 
Trade Wholesale Buyer  79  85  82  84  11  12  11  9 
Motor Industry Finance  72  71  74  79  443  460  519  553 
Packhouse/Marketing  43  51  57  61  44  51  50  52 
Financial Services  46  45  50  53  559  606  662  759 
Wool Marketing  14  26  33  33  3  6  7  7 
Horticulture  23  23  26  27  15  21  23  23 
Electricity Lines  25  21  21  25  78  95  102  115 
Vehicle Testing  9  11  11  11  6  5  5  4 
Vehicle Trades  9  11  11  11  6  5  5  4 
Grain  1  8  10  9  4  6  5  6 
Produce Wholesaler  7  6  6  8  5  3  5  6 
Transport  ­  ­  7  7  ­  ­  6  5 
Export Marketing  ­  ­  ­  3  ­  ­  ­  1 
Irrigation  0  0  0  1  26  26  26  26 
Community  0  0  ­  ­  0  ­  ­  ­ 
Source: Data supplied by, and used with permission of, New Zealand Co­operatives Association.
­ 125 ­ 
Of  note  is  the  fact  that  many  electricity  lines  companies  in  New  Zealand  are  organised  as 
functional  cooperatives, where  they  are  formally  set up  as  IOFs  owned  by  electricity  consumer 
trusts.  In  this  case  lines  company  profits  are  rebated  to  customers,  either  by  trust  payouts  of 
dividends they receive from their lines company, or through customer discounts. They thus have 
the  characteristics  of  consumer  cooperatives,  although  only  imperfectly  where  trusts  have 
customers (e.g. of network assets acquired after trust formation) who do not share in payouts or 
rebates.  Evans  and  Meade  (2005)  report  that  19  out  of  New  Zealand’s  28  electricity  lines 
companies – including the largest network company, Vector – are organised in this fashion. One 
further  lines  company,  Electricity  Ashburton,  is  formally  organised  as  a  cooperative.  Similar 
cooperative ownership, particularly of  rural  lines networks,  is  found overseas. Hansmann  (1996) 
notes  that  while  IOF  utilities  dominate  electricity  supply  in  the  US,  rural  customer  electricity 
cooperatives formed since the 1940s number almost 1,000, appear in 46 of 50 states, own almost 
45% of all  lines, cover 67% of  the nation’s  land area, and supply around 10% of  the population. 







2)  Dairy  processing  –  cooperatives  account  for  essentially  all  milk  processing  in  New 
Zealand, much  in  line  with  dairy  sectors  overseas.  IOFs  are  also  involved  in  further 
downstream processing, either alone or in association with cooperatives. 
3)  Meat processing and marketing  – cooperatives dominate  the sector, at  least  for high­ 
volume  traditional  products.  In  part  this  may  reflect  policy  and  support  measures 
adopted for cooperatives in the industry restructuring of the 1980s. IOF processors also 
have  a  continuing  presence,  and  are  more  commonly  found  in  smaller,  niche 
operations. Other than Denmark and Norway, most other countries surveyed had lower 
cooperative market shares in this sector. 
4)  Wool  marketing  –  cooperatives  play  little  part  in  the  New  Zealand  wool  sector, 
consistent  with  industry  organisation  in  other  countries.  This  is  explicable  in  terms  of 




role, with  the  imperative  in  this  sector  being  backward  integration  by  processors  and 
marketers  into  catching  and  farming. Economies  of  scale  in  catching,  and  scarcity  of 
fishing property rights, provide counter­veiling market power to any held by processors 
and marketers. IOFs therefore dominate the sector, and since most of them are unlisted 
entities,  it  can  be  argued  that  they  face  capital  constraints  analogous  to  those  of 
traditional  cooperatives.  Widespread  use  of  joint  ventures  and  strategic  alliances 
indicate  that  cooperative­like  strategies  are  used  to  relieve  these  constraints. 
Cooperative­like organisations arise in the sector for a narrow range of common interest 
activities, such as the maintenance and enhancement of fishing property rights. 
6)  Kiwifruit marketing  and  post­harvest  operations  –  formally  kiwifruit marketing  is  via  a 
dominant  grower­controlled  IOF,  but  in  its  nature  ZESPRI  is  arguably  a  functional 





7)  Apple  marketing  –  cooperatives  are  all­but  absent  in  the  sector,  which  indicates  a 
cooperative market share lower than that suggested by our survey of fruit and vegetable 
marketing  overseas.  This  may  be  a  reflection  of  the  difficulties  experienced  by  the 
sector following repeated restructuring and ultimate removal of its single seller desk, but 
also reflects conflicts of  interest due  to grower heterogeneity evident  long before such 
restructuring. Cooperative  organisation may  be  feasible within  certain  apple varieties, 
but the costs of ownership from a single industry cooperative are likely to be prohibitive. 
Specific  cooperative  activities,  such  as  branding  initiatives  by  Pipfruit  New  Zealand, 
indicate that the cooperative form may be feasible for at least some grower activities. 
8)  Forestry production, processing and marketing – like fishing and aquaculture, backward 




considerable  heterogeneity  between  forestry  operators  –  ranging  from  small 
independent growers  through  to  large  integrated processors –  the ownership costs  of 
large­scale  forestry  cooperatives  would  likely  be  high.  Scope  exists  for  cooperative 
organisation  within  certain  forestry  activities,  but  geographical  dispersion  may  be  a 
limiting factor in its development.
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9)  Rural supplies – cooperatives play a larger  role in  this sector  than  for other countries, 
perhaps due to the importance of security of rural supplies in a small, isolated country. 
10)  Fertiliser  production/importation  –  more  so  than  for  rural  supplies,  cooperatives  are 
dominant in this sector, and more so than for overseas industries. The homogeneity of 








From  our  survey  of  the  role  and  significance  of  cooperatives  in  New  Zealand  agriculture,  both 








sector  –  would  be  widely  acknowledged  to  hamper  sector  performance,  although 
cooperative organisation is not necessarily suggested as a response. 
3)  Agricultural cooperatives in New Zealand are adopting many variations on the traditional 
cooperative  form, both  to  improve capital utilisation as well as  to enhance  integration 
through  the  supply  chain.  The  flexibility  afforded  to  them  under  New  Zealand 
cooperative  legislation  –  despite  the  absence  of  policy  preferences  –  is  likely  to  be 
important in facilitating such organisational innovations. 








significance of  cooperatives  in other New Zealand sectors such as  financial  services. Additional 





1)  Performance  –  The  performance  of  New  Zealand  agricultural  cooperatives  could  be 
compared with that of their overseas cooperative and IOF counterparts to identify where 
they have been relatively more or less successful. 
2)  Innovation  and  growth  –  For  example,  the  extent  to  which  cooperative  capital 
constraints and growth strategies, and cooperative members’ risk attitudes, affect wider 
economic development. This could be as narrow as an application of the methodology 
used  by  Chaddad  and  Cook  (2002)  to  test  for  the  presence  of  capital  constraints. 
Alternatively  it  could  be  extended  to  a  more  macroeconomic  level  relating  national 
economic growth to variables measuring the significance and nature of cooperatives. 




of  New  Zealand  agricultural  cooperatives  aimed  primarily  at  export  production.  The 
possibility  that  vertical  or  horizontal  integrations  of  cooperatives  give  rise  to  different 
welfare effects than integrations by IOFs is also worth examining. 
4)  Globalisation  –  The  extent  to  which  agricultural  cooperatives  in  New  Zealand  have 




5)  Adaptive  efficiency  –  New  Zealand’s  generic  cooperative  legislation  and  relatively 
neutral policy environment regarding organisational form creates a natural environment 
for  cooperatives  to  evolve  and  adapt  in  ways  not  possible  in  jurisdictions  with more 
prescriptive cooperative models. An examination of the relative diversity of cooperative
­ 129 ­ 
types  in  New  Zealand  should  therefore  shed  light  on  which  types  of  cooperative 
innovations  and  adaptations  are  best  suited  to  meeting  various  organisational 
challenges.  In  particular,  research  into  emerging  NGC  arrangements,  including  NGC 
capital structures, would also be fruitful. Alternatively, since changing technologies may 
have  played  a  role  in  precipitating  demutualisations  in  the  insurance  sector,  an 
investigation  of  how  changing  transportation  and  communication  technologies  affects 
the  ongoing  need  for  cooperative  coordination  in  other  sectors  (such  as  agriculture) 
would be useful. 
6)  Political  economy  –  It  would  be  interesting  to  further  examine  whether  cooperative 
preferences  (such  as  tax  breaks  or  anti­trust  exemptions)  relative  to  IOFs  can  be 
justified  on  grounds  of  pro­competitive  cooperative  effects,  or  instead  reflect  political 
organisation and strength. The interplay between compulsory industry cooperation (e.g. 
through the Compulsory Levies Act) and cooperative governance would also be worth 






enterprise  has  proved  an  enduring  addition  to  the  spectrum  of  organisational  types  commonly 
employed  in  commerce.  Internationally  the  model  has  found  particular  application  in  the 





competing  suppliers  providing  a  perishable  product  to  processors  and  marketers,  with  those 
processors and marketers enjoying some measure of market power. However, these features are 





exhibit  cultural  homogeneity  and  stability more  than  do  other  subsets  of  the  population,  which 
would contribute to the relative success of the cooperative model in agriculture. 
In  other  agricultural  sectors  these  features  are  not  present,  and  cooperative  organisation  is 
correspondingly  rare.  Wool,  fishing  and  forestry  are  examples  of  sectors  where  product  or 
producer heterogeneity, adequacy of contract markets, and market power in production (counter­ 
veiling  any  such  power  in  processing  and  marketing)  diminish  the  viability  of  cooperative 
organisation.  Not  only  do  these  features  raise  the  costs  of  cooperative  ownership,  but  they 
undermine one of its key rationales. 
Increasing  competition  in  global  agricultural  markets,  combined  with  a  greater  range  of  strong 
consumer  preferences,  increases  the  imperative  for  agricultural  producers  to  both  differentiate 
their products, achieve scale economies in processing and marketing, and to coordinate along the 
supply  chain  to  provide  better  channels  of  communication  between  producers  and  consumers. 
Agricultural  cooperatives  are  one means  of  achieving  this  coordination,  but  for  the  reasons  just 
mentioned cannot be a panacea for all agricultural sectors. It  is clear, however, that they provide 
an effective means of doing so, in sectors where cooperative organisation is viable. 





has  been  an  important  strategy  for  increasing  cooperative  scale  and  competitiveness.  In  New 
Zealand – more so  than  in other countries –  this adaptation has been  facilitated by cooperative 
legislation that is less tied to particular cooperative principles than elsewhere, and which provides 
considerable flexibility as to the particular cooperative model adopted. Such flexibility is important 
for enabling variations on  the  traditional  cooperative model  that  improve  the efficiency of  capital 
utilisation,  access  to  capital,  and  the  associated  incentives  for  investments  in  innovation  and 
value­added  processing.  In  the  international  context  cooperatives  suffer  certain  inherent 
disadvantages  relative  to  IOFs,  but  also  enjoy  unique  advantages.  Among  these  are  their 
perceived reliability, product quality and ethical standards. 
Whether  or  not  the  presence  or  absence  of  cooperatives  in  New  Zealand  agriculture  presents 
policy  issues  hinges  largely  on  whether  there  are  artificial  reasons  for  cooperative  existence. 
These might include barriers to cooperative evolution, or unfounded policy preferences over other 
organisational  forms.  Alternatively,  cooperatives  may  generate  significant  external  benefits 
warranting  their  preference  in  policy.  In  the  US  a  policy  preference  for  cooperatives  has  been 
justified  in  terms  of  their  perceived  pro­competitive  effects  in mixed  industry  structures,  and we 
expect  that  preference  will  have  been  influenced  by  the  political  economy  of  cooperatives, 
although  we  have  not  explored  this  element. 25  Evidence  exists  for  the  cooperative  competitive 
yardstick effect, but  research also  indicates  that it can be  limited to certain types of cooperative, 
particularly  those  with  open  membership.  In  any  case  such  a  pro­competitive  effect  does  not 
automatically justify policy preference, especially where cooperatives would arise  in  the absence 
of  such  preference,  or where  cooperatives  give  rise  to  inefficiencies  not  shared  with  IOFs. Our 
analysis  of  cooperatives  in  New  Zealand  agriculture  suggests  that  cooperatives  tend  to  arise 
without  the benefit of policy preference, and  their pro­competitive effects are often likely  to be  in 
export markets. Hence the assessment of policy preferences for cooperatives in New Zealand will 




share  pricing,  where  traditional  modes  of  cooperative  organisation  are  a  constraint.  Some 
cooperatives abandon the cooperative model to become IOFs. In other cases, cooperatives merge 
or  fail,  or new  types of cooperative emerge where  they  formerly did not exist. Based on such a 







alternatives. The case  for policy  intervention would  therefore be stronger where  the cooperative 
model  has  clearly  failed,  or  proved  uniformly  superior.  This  has  not  been  identified  in  our  very 
broad  and  high­level  analysis  of  the  role  and  significance  of  cooperatives  in  the  New  Zealand 
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